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17.00-18.00  PLENARY TALK  
  
Which dialect, what literacy? 
 
Stavroula Tsiplakou 
Open University of Cyprus 
 
The Greek Cypriot speech community is bidialectal and diglossic, Cypriot Greek 
being the naturally acquired variety and Standard Greek the superposed standard. This 
paper investigates the links between language variation and literacy practices, 
focusing on education policies and concomitant literacy practices in Cyprus. Past 
language policies dictated strict adherence to the language curricula of Greece, with 
no reference to linguistic variation; in contrast, the short-lived curriculum of 2010 
adopted a critical literacy approach and proposed capitalizing on variation as a tool 
for increasing students’ metalinguistic awareness. After describing the educational 
context in Cyprus in terms of language policy, the paper (a) investigates language 
variation in Greek Cypriot classrooms through ethnographic data; and (b) shows, 
through the presentation of a series of pedagogical interventions, how nonstandard 
varieties can become a useful tool for fostering metalinguistic awareness and critical 
literacy. The paper examines in detail the pedagogical approach in the 2010 
curriculum which focused on deploying the naturalistic acquisition of Cypriot Greek 
as a means of fostering metalinguistic / sociolinguistic awareness with regard to the 
two varieties of Greek spoken on the island within a radical genre/critical literacy 
perspective. Contrastive analysis between Cypriot and Standard Greek was deployed 
in order to foster higher levels of metalinguistic awareness, not only at the 
structural/grammatical level, but, crucially, at the textual and communicative level; 
further, the aim was for the Cypriot Greek dialect to be exploited as a means of 
fostering awareness of sociolinguistic/register/stylistic variation depending on genre 
and community of practice and, ultimately, as a means of honing critical language 
awareness and critical literacy skills.  
The paper further discusses the pedagogical concerns behind this curriculum’s 
variationist agenda: First, the curriculum capitalizes on the fundamental constructivist 
assumption that the fostering of competence in a language variety that is extraneous to 
the speech community, in this case SMG, cannot be achieved in a linguistic ‘vacuum’, 
i.e. without taking into account the students’ native variety qua linguistic capital (as 
well as linguistic right). Crucially, this curriculum assumed that more effective 
language learning and, interestingly, higher levels of competence in the Standard, will 
be achieved not through mere ‘tolerance’ of the dialect for ‘psychological’ purposes, 
i.e. in order merely to construct a more amenable learning environment, but through 
systematic contrastive teaching of the two varieties (as well as of hybrid forms 
involving code-switching and code-mixing), which was expected to foster high levels 
of metalinguistic awareness. Second, the teaching and learning of variation ought to 
be at the core of any critical literacy project ex definitione: if a critically literate 
student is expected to be able to analyze and assess the social-semiotic import of 
genre, register and speech-style as indexicals of social and cultural identities, 
identities-in-interaction, communities and habitus and, ultimately, ideologies and 
mechanisms of hegemony, this objective cannot be achieved without a critical 
examination of the linguistic ‘building-blocks’ of style, register and genre. To this 
effect, diglossic environments such as that of Cyprus, where variation between a 
standard and a nonstandard variety are already sociolonguistically and semiotically 
“laden,” proffer a rich basis for the cultivation of what is, or should be at the core of 




critical literacy agendas, namely the understanding of the role of various forms of 
language(s),vocabulary, grammatical and textual structure, in shaping discursive 
orders. To this effect, the new language curriculum capitalized on (a) Halliday’s 
systemic-functional grammar, which views linguistic forms as aggregates of 
contextual parameters (tenor, field and mode); (b) models of genre literacy; (c) a 
dynamic model of literacy learning (rather than instruction) in which students select 
their own texts (including multimodal ones) and discuss critically the texts’ structure, 
grammar and lexis as indexicals of different voices reflecting different social realities 
and ideologies, and actively co-create their own voice as a learning community; the 
hope was that this voice would be rich, polyphonic and varied, and, crucially, that 
students would develop a full appreciation of the multidimensionality of language as a 
vehicle for social change. In this sense, the teaching of variation and the fostering of 
critical metalinguistic awareness was a small yet crucial part of the whole project. The 
paper also discusses the ideological dimensions of various reactions to the curriculum 
and attempts to explore the reasons behind particular ideologically driven aspects of 
resistance to the proposed educational change.  
_____________________________________________________________________ 
 
18.30-19.00 Online youth language: the case of Greek secondary school pupils’ 
digital language practices on Facebook  
 
Lees Christopher 
Aristotle University of Thessaloniki 
 
This paper will examine the digital language practices of fifteen Greek secondary 
school pupils in their wall comments on Facebook, in an attempt to show how they 
draw on a variety of written resources in order to reconstruct characteristics associated 
with informal spoken youth language.  The theoretical context on which this paper is 
based is that of digital orality (Soukup 2007, Soffer 2010), which is considered to be 
the latest stage of orality development, in which features of spoken language are 
expressed exclusively through the medium of writing.     
By drawing on examples and evidence from an ethnographic analysis of comments 
produced by the pupils over a six month period, this paper will examine written 
representations of phonology, such as the repetition of vowels to represent prosody as 
in examples like elaaaaaaa and s agapameeeeeeee; evaluative vocabulary typical of 
youth language such as gamato and akiro; and oral discourse markers such as e ma, 
ante and e.  In addition, this paper will explore the communicative uses of the 
aforementioned categories, as well as differences observed related to gendered uses of 
the various examples and the communicative contexts in which they occur.   
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19.00-19.30 Teaching standard and dialectal Greek within a critical literacy 
framework: findings from a dialect-speaking context 
 
Tsiplakou Stavroula & Evanthi Papanikola 
Open University of Cyprus 
 
The bias against dialect teaching and, more generally, on the use of the dialect in the 
language classroom, is well-documented for dialect-speaking communities such as the 
Greek Cypriot one (Ioannidou 2012; Tsiplakou 2007), and this despite recent research 
findings indicating that contrastive/comparative teaching of standard language and 
dialect help foster literacy skills at large (Tsiplakou & Hadjioannou 2010; Papanicola, 
2010; Yakoumetti 2007). This paper presents data from year-long action research 
conducted in Grades 1, 5 and 6 in rural areas of Cyprus; the aim was the meaningful 
inclusion of elements of the Cypriot Greek dialect within a genre/critical literacy 
model, utilizing Cypriot Greek as both a tool and a medium for students’ literacy 
development. Key instructional decisions involved  not using the language textbooks 
imported from Greece, but opting for an array of authentic texts from various genres 
as well as audiovisual or other multimodal material. Great emphasis was placed on 
discovering and commenting on the contexts in which these texts occurred and in the 
establishment of intertextual links with similar texts, as well as on  transformative or 
transmediative in-class group activities, and, crucially, on critical reflection on the 
purpose of these activities. Overcoming reluctance and negative stereotypes as 
regards the use of dialect as object of instruction was a challenging part of the 
interventions, as well as addressing ‘zone of proximal development’  issues, given the 
novelty of the approach in the Cypriot educational context. The data indicate that 
students gradually achieved a heightened degree of metalinguistic awareness of the 
differences between Standard and Cypriot Greek; they were moreover able to 
capitalize on this awareness when producing their own texts, whose design 
spontaneously centered on the sociolinguistic and stylistic implications of the use of 
variables often beyond those on which explicit instruction took place. Crucially, the 
approach was instrumental in the honing of critical literacy skills, as Standard/dialect 
features in different genres were consistently treated as indexicals of varying social-
semiotic import.  
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19.30-20.00 Ενεργοποιώντας το γλωσσικό πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών:  
προσεγγίσεις και ερευνητικές εργασίες για το κρητικό ιδίωµα 
 
Στρατιδάκης Ζαχαρίας 
Δάσκαλος, Σχολικό Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ν. Χανίων 
 
Είναι γνωστό ότι η ελληνική γλώσσα σε καµία άλλη εκτός της σηµερινής περιόδου 
δεν οµιλήθηκε οµοιόµορφα. Στον ελληνόφωνο κόσµο είχαν διαµορφωθεί επί αιώνες 
τοπικές διαλεκτικές παραλλαγές, µία εκ των οποίων είναι η κρητική. Σήµερα η 
διάλεκτος αυτή, στην πραγµατικότητα ιδίωµα, βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς 
υποχώρησης και αλλοίωσης. 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο διαλεκτικός λόγος αποτελεί το σηµαντικότερο 
στοιχείο του παρελθόντος λαϊκού  πολιτισµού και εξακολουθεί να είναι σηµαντικός 
και για τον σύγχρονο. Έτσι, αν και η διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας 
προβλεπόταν τόσο από τα Αναλυτικά Προγράµµατα των ετών 1982-84 όσο και από 
το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών του 1999 και παρότι 
καταβλήθηκε προσπάθεια τα διδακτικά εγχειρίδια που στηρίχτηκαν σ’ αυτά να 
εξοικειώσουν τους µαθητές µε την ύπαρξη τοπικών γλωσσικών ιδιωµάτων, τα 
αποτελέσµατα κρίνονται το λιγότερο ως ανεπαρκή.  
Η ανακοίνωση περιγράφει δράσεις σχετικές µε την προσέγγιση του κρητικού 
γλωσσικού ιδιώµατος που έχει πραγµατοποιήσει ο εισηγητής ως εκπαιδευτικός σε 
διάφορες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Πρόκειται για ερευνητικές εργασίες 
(projects) που έγιναν στα πλαίσια του µαθήµατος της ελληνικής γλώσσας και 
αναφέρονται σε µεταφορά διαλεκτικών κειµένων σε άλλες διαλέκτους και ιδιώµατα, 
στη γλώσσα του αινιγµατικού διαλόγου, στην εξοικείωση µε το κρητικό δίστιχο και 
καθαρογλώσσηµα, στη γνωριµία µε τη γλώσσα του ριζίτικου τραγουδιού κ.ά. Ο 
εισηγητής θα εστιάσει στον τρόπο εργασίας, στις τροποποιήσεις και στα προβλήµατα 
των διδακτικών προσεγγίσεων που επέλεξε. 
_____________________________________________________________________ 
 
20.00-20.30 Αξιοποίηση της κρητικής διαλέκτου και των µαντινάδων στο 
πλαίσιο της παιδαγωγικής των γραµµατισµών 
 
Καψάσκη Αγγελική & Κώστας Σηπιτάνος 
Φιλόλογος – Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Ν. Ρεθύµνου & Φιλόλογος 
 
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται µια διδακτική παρέµβαση στο µάθηµα της 
Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο Περάµατος βασισµένη στην παιδαγωγική των 
γραµµατισµών που αξιοποιεί την κρητική διάλεκτο µε στόχο  τη βελτίωση της 
αυτοεκτίµησης των αδύναµων µαθητών, τη ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι 
στο σχολείο και τη γλωσσική ποικιλότητα, και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
κριτικού γραµµατισµού. Η κρητική διάλεκτος και το κειµενικό είδος της µαντινάδας 
αποτελούν ένα µέσο λαϊκής έκφρασης ιδιαίτερα διαδεδοµένο στην περιοχή του 
Μυλοποτάµου.  
Στη διδακτική µας παρέµβαση στο πλαίσιο της ενότητας “Οι φίλοι µας τα 
ζώα” οι µαθητές µελέτησαν τις σχέσεις ζώου - ανθρώπου. Εκµεταλλευόµενοι το 
ενδιαφέρον των µαθητών, τους αναθέσαµε να αναζητήσουν από οικογενειακά 
πρόσωπα και από το ευρύτερο κοινωνιοπολιτισµικό τους χώρο, µαντινάδες µε ζώα. 
Με βάση, λοιπόν, τα κείµενα αυτά από το οικείο περιβάλλον τους σχεδιάστηκε µια 
διδασκαλία βασισµένη στα τέσσερα σηµεία των Kalantzis & Cope (1999: 689-690).  




1. Τοποθετηµένη πρακτική: οι µαθητές έφεραν στην τάξη τις µαντινάδες που 
συνέλλεξαν ή ανακάλεσαν από την εµπειρία τους. 
2. Ανοιχτή διδασκαλία:  Απαγγελία των µαντινάδων από µαθητές στην τάξη και µε 
την καθοδήγηση του διδάσκοντα συνειδητοποίηση των τρόπων µε τους οποίους τα 
γλωσσικά στοιχεία του συγκεκριµένου κειµενικού είδους συµβάλλουν στην 
οργάνωση, σύσταση και κατανόηση των κειµένων  (π.χ. διαλεκτικά γλωσσικά 
στοιχεία, προφορικότητα, οµοιοκαταληξία, κονδυλιές).  
3. Κριτική πλαισίωση: που, πως και από ποιους τραγουδιούνται. Αναγνώριση των 
ταυτοτήτων που προωθούνται ή αποσιωπώνται, όπως η απουσία σχέσης προστασίας 
των ζώων από το άνθρωπο. Στη συνέχεια οι µαθητές αναζήτησαν στοιχεία για τα 
απειλούµενα είδη του νησιού και τα παρουσίασαν.  
4. Μετασχηµατισµένη πρακτική. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε το κατάλληλο 
κειµενικό είδος που µπορεί να κινητοποιήσει τους κτηνοτροφικούς πληθυσµούς να 
ευαιθητοποιηθούν στην προστασία των ζώων. Προτάθηκε η µαντινάδα σε κρητική 
διάλεκτο, η οποία δηµιουργεί κλίµα οικειότητας, αλλά και υπερηφάνειας για τη 
προστασία ενός ζώου που κατοικεί στο νησί.  Οι µαθητές συνέγραψαν µαντινάδες 
στην τάξη µε µια διαδικασία συνεργατική και δηµιουργική, όπου οι αδύναµοι 
µαθητές, κυρίως, εκείνοι µε αγροτική ή κτηνοτροφική προέλευση, είχαν κυρίαρχο 
ρόλο, καθώς βοήθησαν να επανασχεδιαστούν τα κείµενα των συµµαθητών τους ως 
αυθεντικοί χρήστες του ιδιώµατος.  
Μετά τη συγγραφή και την απαγγελία των µαντινάδων οι µαθητές παρακινήθηκαν να 
κατασκευάσουν πολυτροπικά κείµενα - αφίσες µε τις µαντινάδες τους και ως ενεργοί 
πολίτες να τις τοιχοκολλήσουν σε σηµεία προσιτά στους κτηνοτρόφους της περιοχής, 
που  αποτελούν τον κύριο παράγοντα µείωσης των απειλούµενων ειδών.Οι 
µαθητές/πολίτες  αντιµετωπίστηκαν ως ενεργητικοί δράστες, που αξιοποιώντας τους 
πρόσθετους µαθησιακούς πόρους της διαλέκτου επιχείρησαν να πετύχουν 
κοινωνικούς  στόχους. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι µεταγλωσσικές και 
µεταγνωσιακές δεξιότητες των µαθητών (Matsagouras & Tsiplakou, 2008).   
Με τη διδακτική αυτή παρέµβαση διαµορφώθηκαν γλωσσοδιδακτικές 
δραστηριότητες που απηχούν τη γλωσσική ποικιλότητα της τοπικής κοινότητας µε τη 
χρήση πρακτικών για την ανάπτυξη ενεργού διαλόγου σχολείου και κοινωνίας 
αξιοποιώντας την ποικιλότητα των κειµενικών δοµών και το κειµενικό ρεπερτόριο 
των εξωσχολικών εµπειριών των µαθητών (Κωστούλη, 2015). Η διασύνδεση αυτή µε 
τις πολιτισµικές αξίες και πρακτικές βοήθησε στο να έχει νόηµα η µάθηση στο 
σχολείο, να αναπτυχθούν θετικές σχέσεις µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών και ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον µάθησης µέσω της πολιτισµικά διαµεσολαβηµένης 
διδασκαλίας (Hollins, 2007). 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
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18.00-18.30 Νεοελληνικές διάλεκτοι στην εκπαίδευση: Διερευνώντας τις 
στάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Πλουµίδη Ειρήνη  
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
Η παρούσα έρευνα πραγµατεύεται το ζήτηµα της χρήσης και της διδασκαλίας των 
νεοελληνικών διαλέκτων στην εκπαίδευση. Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι οι 
εκπαιδευτικοί, παρά το γεγονός ότι δέχονται την αξία των διαλέκτων, αντιτίθενται 
στην ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Pavlou & Papapavlou, 2004, 
Τσιπλάκου, 2007). Παράλληλα, οι Jorgensen & Pedersen (1989) διαπιστώνουν ότι, 
όταν οι µαθητές διορθώνονται από τους εκπαιδευτικούς, όποτε χρησιµοποιούν την 
διάλεκτο τους, µε το επιχείρηµα ότι έτσι παρεµποδίζεται η γλωσσική τους έκφραση, 
εσωτερικεύουν ένα αίσθηµα µειονεξίας, πράγµα που επιδρά αρνητικά στην σχολική 
τους επίδοση. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι αφενός η διερεύνηση των 
γλωσσικών στάσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε τη 
χρήση και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείο και αφετέρου η 
εξέταση του πως η χρήση και η διδασκαλία τους µπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσµατικά. Επιπλέον, τίθενται ερευνητικά ερωτήµατα αναφορικά µε τον 
συσχετισµό ανάµεσα στη µεταχείριση διαλεκτικού λόγου και σχολικής επίδοσης. 
Πραγµατοποιήθηκε ποιοτική µελέτη. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο Γενικά Λύκεια του 
Ηρακλείου Κρήτης και συµµετείχαν 20 εκπαιδευτικοί. Η συλλογή των δεδοµένων 
έγινε µε την διαδικασία της συνέντευξης, η οποία αποτελούνταν από ερωτήσεις 
ανοιχτές - µη κατευθυντικές. Μετά την συλλογή των δεδοµένων µέσω της 
ηχογράφησης, πραγµατοποιήθηκε αποκρυπτογράφηση και µέσα από τις ερωτήσεις 
δηµιουργήθηκαν και αναλύθηκαν οι κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών διάκειται αρνητικά απέναντι στη χρήση και τη 
διδασκαλία των διαλέκτων στο σχολείο. Επιπροσθέτως, εξέφρασαν την πεποίθηση 
ότι η χρήση διαλεκτικού λόγου από την πλευρά του µαθητή είτε προφορικά είτε 
γραπτά στο σχολείο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην σχολική του επίδοση. Τα 
ευρήµατα της µελέτης υποδεικνύουν ότι η ένταξη των διαλέκτων στο σχολείο είναι 
ένα ζήτηµα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η ρυθµιστική στάση και οι 
επίµονες διορθώσεις του εκπαιδευτικού προς τον µαθητή στις περιπτώσεις χρήσης 
διαλεκτικού λόγου µπορεί να οδηγήσει τον µαθητή στην διαµόρφωση µιας κατώτερης 
αυτοεικόνας. Η εν λόγω µελέτη προσέφερε περαιτέρω γνώση στο ζήτηµα της ένταξής 
των διαλέκτων στην γλωσσική διδασκαλία ενώ συγχρόνως εστίασε στη σχέση 
διαλεκτικού λόγου και σχολικής επίδοσης. 
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18.00-18.30 Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στην εκπαίδευση:  προτάσεις 
ενσωµάτωσης της κρητικής διαλέκτου στη διδασκαλία 
 
Πολάκη Μαρία 
Φιλόλογος, Πειραµατικό Λύκειο Ρεθύµνου 
 
Η µητρική γλώσσα µε τη µορφή της τοπικής διαλεκτικής ποικιλίας συνιστά τη 
βιωµατική πλευρά της γλώσσας, µέσα από την οποία εκφράζεται ο ιδιαίτερος δεσµός 
µας µε τον τόπο καταγωγής µας και τους ανθρώπους του.  
   Οι γλωσσολογικές προσεγγίσεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταδείξει ότι η 
προφορική γλωσσική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από εγγενή γλωσσική 
ανοµοιογένεια η οποία προκύπτει και από την ταυτότητα του χρήστη και από την 
εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.  
      Η εκπαίδευση σήµερα αντιµετωπίζει τις διάφορες γεωγραφικές ποικιλίες µιας 
γλώσσας σε συνάρτηση µε τη νόρµα, την πρότυπη δηλαδή γλωσσική µορφή. Όσο 
µεγαλύτερο κύρος και διάδοση έχει η πρότυπη αυτή γλώσσα, τόσο περισσότερο 
παραγκωνίζει τη χρήση άλλων γλωσσικών ποικιλιών. 
   Ωστόσο, τα γλωσσικά ιδιώµατα εµπλουτίζουν την εθνική γλώσσα και  αποδίδουν το 
πνεύµα και το ήθος του λαού. Συχνά όµως αντιµετωπίζονται µειωτικά, η χρήση τους 
«στιγµατίζεται» κοινωνικά  και, ως εκ τούτου, περιθωριοποιείται.  
   Αν και δεν είναι δυνατή η συστηµατική διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων, 
εν τούτοις, επειδή η γλώσσα συνιστά έναν ζωντανό οργανισµό, δεν πρέπει να 
αποκλειστούν από τη διδασκαλία. Με τη δηµιουργική ενσωµάτωσή τους αφενός θα 
αµβλυνθούν τυχόν στερεότυπα σε σχέση µε αυτές και αφετέρου οι µαθητές θα 
εµβαθύνουν στα γνωρίσµατά τους, ώστε να κατανοήσουν τη συµβολή τους στη 
δόµηση της επίσηµης γλώσσας.  
   Υπό το πρίσµα αυτό θεωρήθηκε σκόπιµο, στο πλαίσιο λειτουργίας του Οµίλου 
Ελληνικής Γλώσσας ο οποίος λειτούργησε στο Πειραµατικό Λύκειο Ρεθύµνου κατά 
το σχολικό έτος 2012-2013, να έρθουν οι µαθητές σε πιο συστηµατική επαφή µε την 
κρητική διάλεκτο και τα γνωρίσµατά της. Σε  εβδοµαδιαία βάση, στις δίωρες 
συναντήσεις που είχαµε µε τους µαθητές µετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου 
διερευνήσαµε τις βασικές πτυχές της κρητικής διαλέκτου.   
   Αρχικά, µε τρόπο επαγωγικό, µε αφετηρία δηλαδή συγκεκριµένα παραδείγµατα 
χρήσης της κρητικής διαλέκτου, οι µαθητές οδηγήθηκαν στην καταγραφή των 
µορφοφωνολογικών της χαρακτηριστικών, συνάγοντας παράλληλα το συµπέρασµα 
ότι το κλιτικό της σύστηµα διακρίνεται από αρκετά αρχαϊκά γνωρίσµατα.   
  Εν συνεχεία, εστιάσαµε στον τοµέα του λεξιλογίου : οι µαθητές συνέλεξαν ένα 
corpus περίπου 200 διαλεκτικών λέξεων, τις οποίες πρώτα προσπάθησαν να 
κατηγοριοποιήσουν θεµατικά (φυτά, ζώα, συγγενικές σχέσεις κ.ά.) και ακολούθως να 
αναζητήσουν σε σχετικά λεξικά την ετυµολογική τους προέλευση, εξάγοντας στο 
τέλος και παρατηρήσεις που επιβεβαίωσαν και σε επίπεδο λεξιλογικό τη διατήρηση 
πληθώρας αρχαϊσµών.  Παράλληλα, δόθηκαν στους µαθητές κείµενα διαλεκτικά από 
την περίοδο της Κρητικής Αναγέννησης προκειµένου να διαπιστωθεί η ιστορική 
συνέχεια της διαλέκτου και η επιβίωση πολλών από αυτούς τους τύπους µέχρι τις 
µέρες µας.   
   Τέλος, οι µαθητές κλήθηκαν να παραγάγουν προσωπικό διαλεκτικό λόγο, είτε σε 
έµµετρη µορφή (µαντινάδες), είτε συνθέτοντας  σύντοµα  αφηγήµατα.  
   Η διδασκαλία και γενικότερα η συστηµατικότερη εξοικείωση των µαθητών µε τα 
κρητικά διαλεκτικά δεδοµένα θα µπορούσε να υλοποιηθεί και στο πλαίσιο των 
Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εκπονούνται κάθε χρόνια στα 




σχολεία. Εντός του σχολικού ωραρίου, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο του 
µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας. Επίσης, οι διδάσκοντες φιλόλογοι έχουµε τη 
δυνατότητα ενσωµάτωσης της κρητικής διαλέκτου και στα µαθήµατα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών. Στην πρώτη 
περίπτωση ενδείκνυται η αξιοποίηση της ενότητας Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες 
στην Α΄Λυκείου, όπου µπορεί να γίνει περαιτέρω εµβάθυνση στις τοπικές 
γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες. Στη Λογοτεχνία µέσω της διδασκαλίας 
διαλεκτικών λογοτεχνικών κειµένων και στα Αρχαία Ελληνικά µέσω ετυµολογικών 



























09.10-10.00 PLENARY TALK  
 
Affixoids: an intriguing category in Modern Greek Dialects	
 
Angela Ralli 
University of Patras 
 
In this presentation, I propose to deal with the morphological category of the so-called 
«affixoids» which can be classified as categorially marginal lexemes or categorially marginal 
affixes (Stevens 2000). Researchers usually appeal to their existence in order to show that 
there is no distinct boundary between compounding and derivation and thus, both word-
formation processes should be subject to the same treatment,  that is, morphology (see, among 
others, Booij 2005, Ralli 2010).  
By drawing evidence from Modern Greek and its dialectal variation, I provide a 
thorough examination of three prefixoids: (a) the Aivaliot and Lesbian plako- (e.g. 
plakumajirevu, Δηµελά 2010), which is a shortened form of the verbal stem plakon(INFL -
ome); (b) the Heptanesian mata- et xaiδo (e.g. matavlepo, xaιδocimame, xaiδokaiko, Σιµήρης 
σε προετοιµασία) which originate from the Ancient Greek preverb meta and the Medieval 
Greek noun xaiδi, respectively. 
On the basis of dialectal evidence, I intend to investigate the criteria for defining their 
existence, their morphological status and the consequences of this status for word-formation 
theory. In accordance with Stevens (2005) and Lightfoot (2011), I agree that affixoids are 
very useful for depicting the diachronic development of affixes out of lexemes 
(grammaticalization or morphologization cases). Furthermore, I propose that: (a) they 
constitute categories in between stems and affixes; (b) the usual path to form affixoids may be 
from compounding to derivation, that is from a more free to a more restricted status, but 
although rare, the opposite way may also exist; (c) the existence of affixoids as a distinct 
morphological category is language specific (see also Kastovsky 2009 on this matter).  
 
Selected references 
Booij, G. 2005. Compounding and derivation: evidence for construction morphology. In Dressler, U., D. 
Kastofsky, O. Pfeiffer & F. Rainer (eds.), Morphology and its Demarcations, 109-132. Amsterdam: John 
Benjamins. 
Δηµελά, Ε. 2010. Η προθηµατοποίηση στις νεοελληνικές διαλέκτους: συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση. Διδ. 
Διατριβή. Πανεπιστήµιο Πατρών. 
Kastovsky, D. 2009. Astronaut, astrology, astrophysics: About combining forms, classical compounds and 
affixoids. In R. W. McConchie, Alpo Honkapohja, and Jukka Tyrkkö (eds.), Selected Proceedings of the 
2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX 2), 1-13. Somerville: Cascadilla 
Press. 
Lightfoot, D. 2011. Testing the suffixoidization of German –mann ‘man’. Linguistica LI: 273-282. 
Ralli, A. 2010. Compounding versus Derivation. In Scalise, S. & I. Vogel (eds.), Cross-Disciplinary Issues in 
Compounding, 57-71. Amsterdam: John Benjamins. 
Σιµήρης, Δ. σε προετοιµασία Το ιδίωµα της Ιθάκης. Διδ. Διατριβή. Πανεπιστήµιο Πατρών. 
Stevens, Ch. 2000, The derivational suffixes and suffixoids of Old Saxon. A panchronic approach to a linguistic 
category. The American Journal of Germanic Linguistics and Literatures 12: 53-79. 
Stevens, Ch. 2005.  Revisiting the affixoid debate: on the grammaticalization of the word. In T. Leuschner, T. 










10.00-10.30 When Greek meets Romance: a morphosyntactic analysis of language 
contact in Aspromonte 
 
Squillaci Maria Olimpia  
University of Cambridge 
 
Much research has been carried out regarding the Greek dialects spoken in the south of Italy, 
namely Greko in Calabria and Griko in Puglia. Nonetheless, little attention has been devoted 
to the Romance varieties spoken in the same areas. As first stated by Rohlfs (1972), the latter 
varieties seem to show ‘spirito greco e materia romanza’, meaning that although their lexis is 
Romance, their grammar is fully Greek. Since then, few phenomena have been analysed in 
order to confirm or discard Rohlfs’ thesis. The most studied case is the complementation 
system since the Romance varieties in contact with Greek recur to a dual complementiser 
system based on a realis/irrealis distinction apparently calquing the structure attested in Greek 
(Joseph 1983). Despite the studies on the complementiser system (Peristerà 1987, Calabrese 
1993, Katsoyannou 1997, Cristofaro 1998, Roberts and Roussou 2003, Damonte 2008), the 
majority of the works has focused on the lexical rather than syntactic borrowings that have 
occurred between Greek and Romance and vice versa.  
In this presentation, I shall summarise the final results of my PhD thesis on language contact 
in the Hellenophone area of Calabria, where the Greko and Bovese (Romance) varieties are 
spoken. My research focuses on the verbal domain of these varieties. In particular, it aims at 
investigating the syntactic changes that have occurred in the Tense, Aspect, and Mood (TAM) 
domains of Greko and Bovese as a result of a deep and intense contact between the two 
varieties.  
In my thesis, I decided to follow a TAM trajectory, in order to investigate whether the 
implicational scale proposed by Matras (2007) regarding contact in the verbal domain can be 
applied to the Greko and Bovese case as well. Matras (2007: 46) suggests that contact in the 
verbal domain usually occurs in the order Modality > Aspect > Tense. Starting thus from this 
scale, I have examined to what extent Greko and Bovese share the same verbal structures in 
these three fields. As already stated above, the Bovese Mood domain shows to have been 
heavily influenced by Greek. Nevertheless, there are not studies which concerns the Aspect 
and Tense domains of Greko and Bovese. Therefore, in addition to Mood, I have explored the 
Tense and Aspect domains of these varieties, and I have provided an analysis for the type of 
changes that have occurred as a result of contact.  
Ultimately, I have addressed the question of the hellenophone area in Calabria as metatypy 
area (Heine and Kuteva 2005), i.e. as an area in which Greko and Bovese show a perfect 
equivalence of structures for what concerns, at least, the verbal domain. 
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10.30-11.00 Dialectal variation in the syntax of Greek demonstratives 
 
Guardiano Cristina1, Dimitris Michelioudakis2, Metin Bagriacik3 & Ioanna Sitaridou4 
Univ. di Modena e Reggio Emilia1, Univ. of York2, Ghent University3 & Univ. of Cambridge4 
 
Goals. We investigate (suspected) contact phenomena in dialectal syntax by studying demon- 
stratives in Italiot and Asia Minor Greek. We show that exclusively DP-initial placement of 
demonstratives results from two possible diachronic paths, not necessarily driven by contact, 
with different dialects representing different stages in the respective paths.  
 
Background. Guardiano (2014a) analyses demonstratives as complex items, (minimally) 
made of definiteness and location, which are either fused in one and the same item or “split” 
into two items, one of which is (often) the definite article. When split, def shows up in D. Loc 
appears either to the left of D, at least sometimes (+strong partial loc; cf. Appendix), or 
always lower (-strong partial loc). In the latter case, in some languages it exhibits the same 
behaviour as adjectives, in others not (+/-adjectival loc). DP-initial loc can either check D, 
allowing for no article, or not, obligatory co-occurring with the article (+/-D-checking loc). 
The assumed (uni- versal) merge position is in a “low definiteness” layer (Alexiadou et al 




2007), below Adjectives and above low genitives (GenO, Longobardi et al, in prep): D GenS 
Num Adjs Dem GenO N.  
 
Data. In Greek, demonstratives are split (Guardiano 2003, 2014b): loc items co-occur with 
definite articles (-D-checking loc). Loc can appear DP-initially (+partial strong loc) or low (- 
strong loc), in two positions: if the DP contains a pre-N adjective, loc immediately follows it; 
otherwise, loc remains in its base position, crossed over by N. Demonstratives can also occur 
in a post-N, post-genitive position, like postposed adjectives (+adjectival loc). In SaG*, 
demon- stratives occur DP-initially and are never split. This pattern very closely resembles its 
Romance neighbours. In Calabria Greek, demonstratives appear DP-initially and alternate 
between a split and a fused form. Speakers (CGB) prefer the latter; split forms are frequent in 
written records (CGA, Guardiano et al 2015). In Cypriot Greek, loc occurs both DP-initially 
and lower, and contracted forms of pre-N Dems appear when the definite article starts with /t/. 
CaG* and RPG* independently force DP-initial placement of demonstratives, and 
demonstratives are split. In all Asia Minor varieties, genitives (GenO) are pre-N, hence a 
fortiori N never crosses low Dem0. In fact, PhG* activates precisely that position and features 
Adj Dem N orders. Such orders ar- guably represent the missing link between Greek and 
CaG/RPG. In the latter two languages, pre-N demonstratives have all been reanalysed as 
occupying the pre-D position. Crucially, in those varieties, the definite article is obligatorily 
spread to all [+N] elements, and thus both low and high demonstratives always precede a 
definite article, potentially forming a cue for [+strong loc]. Note that, in Asia Minor Greek, 
adjectives never raise higher than demonstra- tives, which would derive *AP>pre-D-Dem>N.  
Conclusions. In Italiot Greek, [+strong location] arose as a result of generalising fused 
Loc+Def. This seems to be a Greek-internal process, with CyG, CGA, CGB & SaG 
representing the 3 successive steps of the change. Switch to [+strong location], in turn, arises 




  S. It. Rom  
NTG  Grk  SaG 
CGB  
CGA  CyG  RPG 
CaG  
PhG  
TPL  strong partial location  +  
  




+   +  
  
+  +  
TSL  strong location +TSP  
 
+  -  -  +  +  -  +  -  








0  -  
  
DGR  grammaticalized article  
 
+  +  +  +  +  +  +  +  
TSP  D-checking location +DGR  
 
+  -  -  +  -  -  -  -  








+  +  
  
 
* Abbreviations used for the Greek varieties: ClG = Classical; NTG = New Testament koine; 
SaG = Salento Greek; CGB = Calabria Greek (written sources); CGA = Calabria Greek 
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11.30-12.00 Greek Polydefinites from Dialectological and Balkan Perspectives 
 
Joseph Brian 
Ohio State University 
 
Balkan Romance has a so-called adjectival article that functions in noun phrases and in 
adjectival substantivization, as in (1) from Romanian:  
 
1. a. băiatul  cel  mare  
boy.DEF  CEL  big  
‘the big boy’  
b. cel    mare  
    CEL big  
  ‘the big one’  
 
A similar usage can be found in some varieties of Aromanian with the ostensible 
demonstrative atsel-; Capidan (1932: 400) cites phrases like omlu atsel bun(lu) ‘the good 
man’ for the Aromanian of Greece, and more recently, Campos (2005: 313), for what he calls 
Arvantovlaxika, gives:  
 
(2)  pul’i-l’i  atsel’i   ñits-l’i  
birds-the  “those”  small-the  
‘the small birds’.  
 
Campos (2005: 318) claims the Aromanian structure in (2) is borrowed from Greek, a 
plausible suggestion given that Aromanian has been in contact for centuries with Greek and 
shows other effects of this contact.  
Still, this claim appears to be unlikely, as an exact parallel to (2) seems to be lacking 
in Greek. While (3) is structurally possible:  
 
(3)  to puli (afto) to mikro  
the bird this the small  
 
it is not clear that (3) has the intended non-demonstrative reading of ‘the small bird’. Some 




speakers report that (3) has only a reading with a clear demonstrative, ‘this small bird’, a 
reading not available in Aromanian; it is the case, though, that some speakers do report that 
the demonstrative meaning is not salient and that a non-demonstrative reading is available for 
(3). Clearly, this question bears on the historical relationship between the Greek and the 
Aromanian construction and thus is a ripe area for further study.  
I report here on the results of a survey that clarifies the situation with the distribution 
of the different readings in (3) from a dialectological perspective. I then tie it to a more 
general Balkan language-contact question, since Albanian too has a similar construction. 




12.00-12.30 Clitic pronouns in Modern Greek dialects and Wackernagel’s law 
 
Kisilier Maxim  
St. Petersburg State University 
  
Pronominal clitics are one of the most popular subjects in Hellenic studies. They were and 
still are very much discussed both from the point of view of their historical development (cf. 
bibliography in Pappas 2004) and their morphological status (Philippaki-Warburton & 
Spyropoulos 1999, Condoravdi & Kiparsky 2001, Joseph 2002). In his recent article Martin 
Haspelmath (In Progress) clearly demonstrated that approaches to clitic phenomenon differ so 
much that pretty often the result of various approaches can hardly be compared. I suggest that 
term ‘clitic’ should be treated in its initial meaning— i. e. a morpheme that has syntactic 
properties of a word but lacks its own stress. Thus I intend to treat weak pronouns as a purely 
prosodic phenomenon.  
In my report I am going to analyze pronominal clitics in three Modern Greek dialects (Azov 
Greek, Pontic and Tsakonian) from the point of view of Wackernagel’s law and its 
extensions. The material I want to introduce and to discuss here was collected during my 
expeditions to Greek villages around Mariupolis (2003–2005) and to Tsakonia (2010–2016) 
and interviews (2015) with a native speaker of Pontic from Gvarda/Lindava (her ancestors 
were from Ordu). It is the first time when Azov Greek and Tsakonian data are used for the 
studies of clitic pronouns.1 Pontic, Azov Greek and Tsakonian demonstrate three patterns of 
weak pronoun positioning. I believe that these patterns correspond to different chronological 
stages of prosodic evolution in Greek. 
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12.30-13.00 Prepositional genitives in Northern Greek beyond suppletion 
 
Chatzikyriakidis Stergios1, Dimitris Michelioudakis2 & Giorgos Spathas3 
 University of Gothenburg1, University of York2 & HU Berlin3 
 
In a number of Greek dialects, prepositional phrases headed by apo ‘from’ are used as 
genitive substitutes, with their distribution usually being morphologically conditioned: 
inflectional genitives and PP genitives are in complementary distribution, with the latter 
serving as suppletive forms filling paradigmatic gaps, e.g. plural genitives (Kavakli/Eastern 
Rumelia and most Northern Greek varieties) or genitives of non-bisyllabic nouns 
(Roumoukliotika/Imathia) and of unassimilated loan- words (Italiot/Calabria Greek, 
Katsoyannou 1996). This paper investigates genitives in the varieties of Grevena and Kozani, 
in which the prepositional realisation has been extended well beyond cases of suppletion and 
has become possible for all NPs (with the possible exception of proper names), in all contexts 
where an inflectional genitive is allowed. While apo-PPs are usually favoured as genitive 
substitutes when the context is compatible with a source or partitive interpretation of the 
adnominal argument, in the varieties in question apo-PPs can support the full range of 
relations typically expressed through inflectional genitives:  
(1)   tu   vivliu    ap      tun    dhimarxu        (Grevena Greek) 
  the   book   APO   the mayor 
 ‘the book brought/owned/written/assigned by the mayor’  
SOURCE/POSSESSION-CONTROL (cf.Barker 2008)/AUTHOR/PRAGMATIC R-relation 
(2)   Fotografies   ap      ts    pethamen’  ts    dimarxei THEME  
  pictures        APO  the  dead           the   mayors
  ‘pictures of(=depicting) the dead mayors’  
Moreover, apo-genitives are iterable and, when iterated, ambiguous with respect to theta- 
assignment:
(3)  i   perigrafi    ap    tun    dhimarxu    ap    ta   pidja  
the description APO  the  mayor   APO  the children  
‘the mayor’s description of children/(?)the children’s description of the mayor’
cf.  *I perigrafi tu Jani tu atiximatos
At the same time, when co-occurring with another genitive argument realised by a different, 
structurally higher, form, e.g. a possessive pronoun, a strict thematic hierarchy (of the form 
‘Possessor>Agent>Theme’) seems to be respected: a structurally lower genitive argument 
cannot take up a theta-role which is higher in the hierarchy than the role of the higher 
argument:
(4)  i  diki  m  fotografia  ap  tun  dhimarxu  
the own my picture  APO the mayor 
I=possessor,mayor=author/I=possessor,mayor=theme/I=author, mayor=theme
*I=author, mayor=possessor/*I=theme, mayor=possessor (the ‘source’ interpretation for  
the apo-PP is also independently available). 




We argue that the varieties in question have fully developed a prepositional genitive system, 
alongside inflectional genitives, possessive pronouns etc., akin to prepositional genitives 
familiar from languages such as Romance/Bulgarian, and analysable as so-called 
‘freegenitives’ (Longobardi & Silvestri 2013), as opposed to the non-iterable, 
postnominal/post- adjectival ‘functional’ genitive of SMG (L&S’s (2013) ‘GenO’). Analysing 
more closely the landscape of variation, considering grammars with different degrees of 
Standard Modern Greek interference, as well as older written data documenting the variety of 
Kozani (Christodoulou 2015) we argue for a possible diachronic path which, if 
uninterrupted/unaffected by SMG, would/might give rise to the prevalence of the 
prepositional realisation, with GenO being only residual (namely restricted to proper names), 
in a way reminiscent of the history of Romance genitives and of the synchronic situation in 
certain S.Italian dialects (cf. Silvestri 2013) 
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14.30-15.00  Cappadocian in the Social Media Era 
 
Janse Mark  
                 Ghent University 
 
Until very recently, Cappadocian Greek seemed to have disappeared without a trace. 
Linguists and dialectologists even believed it had become extinct altogether. However, one 
Cappadocian variety, Mišótika, is still spoken in some villages and towns in the decentralized 
administrations of Macedonia and Thrace, Epirus and Western Macedonia, and Thessaly and 
Central Greece. The dialect is undergoing attrition under the growing pressure of Standard 
Modern Greek and its regional varieties and is actually being re-Hellenized. Even the oldest 
speakers make free use of Greek instead of Misiótika words and expressions and attrition is 
noticeable in at the phonological, morphological and syntactic levels. As a result, there are 
now many semi- or even would-be speakers whose speech is located somewhere on a 
continuum from Mišótika with Standard or Regional Modern Greek elements in it to Standard 
or Regional Modern Greek with Mišótika elements in it - in both cases mostly words and 
phrases. Over the past ten years, we have witnessed a growing interest in Mišótika as a 
marker of (Mišótika) Cappadocian identity. Speakers feel more confident to speak their 
language in public, for instance at the annual Gavoustima, where theatrical plays in Mišótika 
are now regularly performed by the syllogos of Néo Agionéri (to the amusement and also to 
bewilderment of the audience). Remarkably and very fortunately, Mišótika is now also used 
in the Social Media. I will concentrate here on Facebook, especially on the page called 
Έναρξη Διδασκαλίας Εκµάθησης Μυστιώτικου Ιδιώµατος ( group 470281169768316 on FB). 
The title is identical with the subtitle of Thomas Fates’ book Χ͜ιογός α ας χαρίσ ̌’, which is 
some sort of “Teach Yourself Mišótika” and in which, interestingly, a special orthography for 
Mišótika has been developed. I will discuss the kind of information found on the FB page: 
questions, questionnaires, explanations of words and short phrases, folktales and other short 
stories, audio & video clips etc. Particular attention will be paid to the problems of using the 
Greek alphabet to write Mišótika in relation to the ongoing phonological attrition and also to 














Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Οι λέξεις ελληνικής προέλευσης αφθονούν σε νότιες ιταλικές διαλέκτους και ιδιώµατα, αν 
και δεν είναι λίγες και σε κεντρικές και βόρειες ιταλικές διαλέκτους και ιδιώµατα, ιδίως τη 
Βενετική. Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται κάποια αξιοπρόσεκτα άµεσα ελληνικά λεξικά 
δάνεια σε νότιες ιταλικές διαλέκτους και ιδιώµατα, αναγόµενα είτε στην καθοµιλούµενη 
Λατινική των οικείων περιοχών ως άµεσα δάνεια από την αρχαία Ελληνική που 
συνεχίστηκαν αδιάκοπα µέχρι τις σηµερινές ιταλικές διαλέκτους, είτε αναγόµενα στη 
µεσαιωνική και/ή νέα Ελληνική. Το υλικό αντλήθηκε από αντίστοιχα λήµµατα που 
παραθέτουν και ετυµολογούν οι Cortelazzo και Marcato (2005). Αρκετές από τις ελληνικές 
ετυµολογήσεις που παραθέτουν οι συγγραφείς παρουσιάζουν ελλείψεις, κυρίως από την 
άποψη ότι συχνά παραγνωρίζουν – ή δεν θίγουν καν – το ζήτηµα της αρχαίας, µεσαιωνικής, 
νέας ή διαλεκτικής ελληνικής καταγωγής κάθε λέξης, ενώ δεν αναφέρουν τους ιταλιωτικούς 
τύπους. Ωστόσο, από το υλικό που εξετάζεται εδώ προκύπτει σαφώς ότι, συχνά, το «κλειδί» 
για την ορθή ετυµολόγηση άµεσων ελληνικών λεξικών δανείων σε διαλέκτους και ιδιώµατα 
της Νότιας Ιταλίας πρέπει να αναζητείται σε µαρτυρούµενους (Καραναστάσης 1984, 1986, 
1988, 1991, 1992) ή αµάρτυρους νεοελληνικούς τύπους της ιταλιωτικής διαλέκτου 
(καλαβριακού και απουλιακού ιδιώµατος). Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να καλύψει, στο µέτρο 
του εφικτού, τα κενά στην περιγραφή σε σχέση µε την ιταλιωτική διάλεκτο, είτε µέσω 
τροποποίησης (διόρθωσης, συµπλήρωσης) του οικείου λήµµατος, είτε µέσω εισήγησης νέας 
ετυµολογικής πρότασης· πέραν, όµως, της καθαρά ιστορικογλωσσολογικής του αποστολής, 
αυτό το άρθρο φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόµη ένα µικρό βήµα προς την ευρύτερη 
συνειδητοποίηση του άλλοτε σηµαντικού ρόλου της Ελληνικής στην Ιταλική Χερσόνησο και 
των στενότατων επαφών µεταξύ Ρωµαίων/Ιταλών, αφενός, και Ελλήνων, αφετέρου, στο 
πλαίσιο µιας στενότατης αλληλεπίδρασης που, εντέλει, συνέβαλε αποφασιστικά στη 
διαµόρφωση αµφότερων των ταυτοτήτων. 
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15.30-16.00  Η παρετυµολογία στις νεοελληνικές διαλέκτους 
 
Φλιάτουρας Ασηµάκης 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Παρετυµολογία είναι η εσφαλµένη ετυµολογική σύνδεση µιας λεξικής µονάδας µε άλλη µε 
αποτέλεσµα την αλλαγή στη µορφή και/ή τη σηµασία µε στόχο τη µορφοσηµασιολογική 
διαφάνεια (βλ. ενδεικτικά για την ελληνική γλώσσα Μωυσιάδη 2005, Fliatouras, Voga & 
Anastassiadis-Symeonidis, under press). Στις διαλέκτους το φαινόµενο παρουσιάζει ιδιαίτερη 
επίδοση. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγµατα: τουρκ. mahamur «µεθυσµένος» 
> µαχαµούρης «τεµπέλης, ασχηµοµούρης» (Δωδεκάνησα), ΚΝΕ µπρασελέ > µπρατσολέ 




(Κέρκυρα), ΚΝΕ δυσεντερία > λυσεντερία (σε πολλές διαλέκτους), ιταλ. lugliatica «τα 
σταφύλια που ωριµάζουν τον Ιούλιο» > λιάτικα (Κρήτη) κλπ.  
Ο στόχος της ανακοίνωσης είναι να µελετηθεί η παρετυµολογία στις νεοελληνικές 
διαλέκτους (Ποντιακά, Κυπριακά, Πελοποννησιακές Διάλεκτοι, Επτανησιακά, 
Δωδεκανησιακά, Κρητικά κλπ.) µε βάση υλικό (περίπου 500 τύποι) συλλεγµένο από 
διαλεκτικά λεξικά και από το Αρχείο Νεοελληνικών Διαλέκτων της Ακαδηµίας Αθηνών.              
Συγκεκριµένα:  
• Θα ενισχυθεί η άποψη των Fliatouras, Voga & Anastassiadis-Symeonidis (under press), 
σε αντίθεση µε την µέχρι τώρα αντιµετώπιση του φαινοµένου (βλ. ενδεικτικά McMahon 
1994, Sascha 2015), ότι η παρετυµολογία είναι ένα φαινόµενο αναλογικής αλλαγής που: (α) 
έχει συστηµατικότητα και σχετική προβλεψιµότητα, καθώς επενεργεί σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες λέξεων (δάνεια, λόγιους τύπους, δυσπρόφερτες λέξεις)  και συγκεκριµένα 
µορφοφωνολογικά περιβάλλοντα µε βάση ένα συνεχές φωνολογικής, µορφολογικής και 
σηµασιολογικής επενέργειας που λειτουργεί µε βάση φωνολογικούς (προσθήκη, αποβολή, 
αφοµοίωση, ανοµοίωση κλπ.), µορφολογικούς (επανανάλυση, σύµφυρση, επανετυµολόγηση) 
και σηµασιολογικούς (µεταφορά, µετωνυµία, υπερβολή κλπ.) µηχανισµούς, και (β) δεν έχει 
µόνο φωνολογική αλλά και µορφολογική διάσταση. 
• Θα εντοπιστούν µε βάση τη µορφοσηµασιολογική ανάλυση του υλικού τα ιδιαίτερα 
µορφολογικά και σηµασιολογικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου τόσο ενδοδιαλεκτικά όσο 
και σε σχέση µε την παράλληλη λειτουργία του στην Κοινή Νεοελληνική. 
• Θα µελετηθούν οι αιτίες που καθιστούν το φαινόµενο παραγωγικό στις διαλέκτους, όπως 
ο ρόλος της διαχρονίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και κυρίως της γλωσσικής επαφής (για 
παράδειγµα, η επαφή της τουρκικής και της βενετσιάνικης µε συγκεκριµένες διαλέκτους έχει 
ως αποτέλεσµα την τροφοδότησή τους µε πλήθος παρετυµολογιών). 
Τέλος, κατά την µελέτη του φαινοµένου, θα απαντηθούν ερωτήµατα, όπως τα εξής:  
• Είναι δυνατός ο εντοπισµός «διαλεκτικών καθολικών»; 
• Είναι δυνατή η παρετυµολογική διαλεκτική ποικιλία και σε ποιο επίπεδο;  
• Ποια είναι η σχέση των ανταγωνιστικών τύπων ανάµεσα στην Κοινή και τις διαλέκτους;  
 
Βιβλιογραφία 
Fliatouras A., M. Voga & A. Anastassiadis-Symeonidis (under press). “Le paretymologie comme mecanisme de 
changement linguistique”. In the Colloque Ιnternational « Etymologies populaires, savantes et pseudo-
savantes (February 2016).  
Φλιάτουρας, Α. (υπό έκδοση). Η µορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα: µια συνοπτική παρουσίαση. Αθήνα: 
Πατάκης.  
McMahon, A. 1994. Understanding Language Change. Cambridge University Press.  
Μωυσιάδης, Θ. 2005. Ετυµολογία: Εισαγωγή στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Ετυµολογία. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα.  
Ράλλη, Α., 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.  
Sascha, M. “Word-formation and folk etymology”. In Müller et al. (eds.) International Handbook of the 
Languages of Europe Vol. 2, pp. 1002-1020, de Gruyter 
___________________________________________________________________________ 
 
16.00-16.30  The Pragmatic Field in Pharasiot Greek 
 
Bagriacik Metin  
Ghent University 
 
Data: In Pharasiot Greek, a certain particle (µόριο, Andriotis 1948:53)—ki—is employed in a 
number of prima facie unrelated constructions. First, it can optionally follow verbs (and other 
clause-mate materials of the verb if there are any), when these verbs introduce quotes (1). 
Second, it can follow assertive predicates (and other clause-mate materials) that select 




complement clauses (2). Third, certain sentential adverbs can be followed by the ki 
immediately (3) and when they are, they receive an exclusively speaker-oriented reading 
(given in (3a)) and lose the impersonal/punctual reading (given in (3b)). Finally, it occurs in 
clause-final position where it acts as an emphatic particle (4).   
Analysis: Close scrutiny reveals that in each of (1)–(4), the ki particle is employed as a device 
geared to influencing the interlocutor’s epistemic vigilance, the capacity of the communicator 
to display his/her competence, benevolence and trustworthiness to the hearer (Wilson 
2011:16–18). Based on the Cartographic Approach which defends the syntactization of the 
interpretive domains, I propose that the unique semantics of the ki is encoded in the clause 
structure. Following recent arguments for the existence of a pragmatic field—Speech Act 
Phrase (SAP) in particular—above the CP-layer (Speas and Tenny 2003, Hill 2007, 
Haegeman and Hill 2011), where discourse/pragmatic roles are mapped onto syntax, I 
propose, by evidence from the adverb+ki constructions, that the ki is a clitic merged as the 
head of the SAP. This analysis carries over to the other construction types in (1)–(2) and (4). 
Then, the apparent structural differences between (1)–(4) reduce to the attraction of certain 
sentential adverbs merged in Mod(ifier)P to Spec,SAP (in (3)), or the clausal movement (of 
ForceP) to Spec,SAP in the lack of sentential adverbs, in (1)–(2) and (4). Within this 
approach, quotative-constructions (1), predicate-complement-constructions (2) and emphatic 
clauses (4) turn out to be the same construction, the only difference among them being 
whether there is a quote/complement clause linked to the superordinate clause or not. The 
similar status of the quotes and the complement clauses in the environment of the ki is 
verified by the unavailability of Wh-Movement out of the complement clause and the lack of 















(4) piésin                aúča a vreší (ki). 
 catch.PAST.3SG such a rain.NOM KI 
 ‘Such a heavy rain started.’                                                                                             (emphatic clause) 
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17.00-17.30  On Cypriot Greek Past Tense morphology 
 
Natalia Pavlou 
University of Chicago 
 
Spyropoulos and Revithiadou (2009) argue that the morpho-phonological status of the 
augment e- in Standard Modern Greek (SMG) is the surface manifestation of a segmentally 
empty prefix which bears lexically-encoded accentual properties (van Oostendorp 2012). 
Unlike SMG, the Cypriot Greek (CG) augment is not conditioned by stress and always marks 
the +past, in past, perfective and imperfective of active and nonactive voice. The augment e- 
in (2b), for example, appears in the past, even if unstressed:  
(1) Standard Modern Greek    (2) Cypriot Greek  
a. To ́ é-     psi-     s-      a.    a. ́   é-      psi-     s-     a       to. 
it  past- cook- PERF- PAST           past-  cook- PERF- PAST it  
‘I cooked it.’  ‘I cooked it 
b. To (*e-) δjéva-  s-      a.    b.  e-       θkjá ́va-  s-      a        to. 
      It   Past- read- PERF- PAST            PAST- read-      PERF- PAST   it  
‘I read it.’       ‘I read it.’ 
Surprisingly, the CG augment can surface in two positions in compounds, an option not 
possible in SMG. If e2- forms the antepenultimate syllable, then it can be stressed as in (3a), 
but when the stress shifts only to the penultimate syllable, then e- surfaces unstressed.  
(3) a.  E1-    ksana- (e2-)   psi-   s-      a        to. 
  PAST- again-  PAST- cook PERF- PAST  it  
‘I cooked it again.’  
       
b.  E1-     ksana- (e2-)   po ́-  n-      un   to.  
PAST - again- PAST - hurt PERF- past it   
‘It hurt me again.’  
The CG augment can also surface with -ik, found in competition with e- in SMG 
(Spyropoulos and Revithiadou 2009).  
(4)  Standard Modern Greek    b. Cypriot Greek  
a.  (*e)-   mb- ́   ık-    a’         (e)- mb- ́   ık- a  
PAST - go.in- PERF- PAST   PAST - go.in- PERF- PAST  
‘I went in.’      ‘I went in. 
Based on (2-4), I argue that the CG augment e- always marks the +PAST.  
(5)  T[+past] → e / _ C  
T→ Ø 
The double appearance of the augment can be explained with the Doubling and Metathesis 
operations (Arregi and Nevins 2012), which are ordering phenomena that apply to the output 
of Linearization in the postsyntactic component before Vocabulary Insertion (VI). In 
Doubling, copying is followed by deletion at the left edge of the compound preceding the 
verb (6a). When the e- only appears to the left of the compound, then it is a case of 
Metathesis, where part of each copy is deleted, as in (6b).  
(6)  a.    mis- o- e- mis- o- (e2)- psi- s- a  
b.    mis-o-e-mis-o-e-psi-s-a  
The paper documents for the first time the distribution of the augment in CG past and shows 
that it can be explained by particular operations in Distributed Morphology, while it further 
shows interesting morphological differences between the two closely related varieties of SMG 
and CG.  
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17.30-18.00 The nature of infinitives in Greek dialects of southern Italy 
 
Torcolacci Giuseppe & Athina Ioanna Leivadara 
Univeristy of Leiden & University of Crete 
 
In southern Italy, two Greek-speaking areas are found, i.e. Griko (GRI) and Greko (GRE). 
GRI and GRE, commonly to other languages of the Balkansprachbund and differently from 
Modern Greek (MG), feature infinitives in their grammars (cf. Rohlfs 1950, 1958, 1972; 
Fanciullo 2000; a.o.), as shown in (1). 
 
(1)  
a. GRI  
    spìccetsa (à)tse polemìsi stes ètse     
    finish.IND.PAST.1sg of work.INF. at-the seven               [cf. Baldissera 2013: 56] 
b. MG 
    stamátisa na dulévo stis eftá    
    finish.IND.PAST.1sg that work.SUBJ.PRES.IMPF.1sg at-the seven 
 
The embedded verb polemìsi in (1a) is considered to be an infinitive (cf. Joseph 1983). 
Indeed, it does not overtly express information for Tense, Aspect, Mood and φ, which are 
otherwise found on the MG inflected embedded verb dulévo in (1b). A form like polemìsi is 
the result of the application of specific morphophonological rules active in Byzantine Greek 
whose target corresponded to the final ending of infinitives (-in > -i). Infinitives in GRI, as 
well as in GRE, are found in specific contexts, namely after a well-defined set of verbs 
occurring in main position: 
 
(2) i. modals (e.g. can);  
     ii. aspectual verbs (e.g. finish); 
     iii. perception verbs (e.g. hear). 
 
In GRI and GRE, verbs in main position not included in the list in (2) do not have the 
property of selecting infinitives in embedded contexts, as is shown in (3), where the main 
verb correspond to the volitional tèlo (want).  
 
(3) tèlo na polemìsome òle tes emère 
     want.IND. PRES.1sg that work.IND.PRES.1pl all the days    [cf. Baldissera 2013: 35] 
 
A similar type of alternation is at play also in MG. Specifically, MG embedded verbs can 
alternate between imperfective and perfective forms depending on the type of verb merged in 
root position. While a subset of the main verbs in (2), i.e. aspectual verbs and perception 
verbs, categorically select imperfective verbs (cf. 4a), modals and other verbs in root position 
seem to allow the selection of perfective and imperfective verbs, depending on their aspectual 
properties (cf. 4b).  





a. stamátisa na dulévo/*dulépso 
   want.IND.PAST.1sg that work SUBJ.PRES.IMPF.1sg/*work.SUBJ.PRES.PERF.1sg 
b. thélo na dulévo/dulépso 
   want.IND.PRES.1sg that work.SUBJ.PRES.IMPF.1sg/work.SUBJ.PRES.PERF.1sg 
 
Given the parallelism between the perfective-imperfective alternation in embedded clauses in 
MG and the infinitive-finite verb alternation observed in embedded contexts in GRI and GRE, 
the core of this paper is to consider the morphosyntactic nature of infinitives in GRI and GRE. 
Precisely, we will propose that infinitives in GRI and GRE do not result from the application 
of Restructuring (cf. Aissen & Perlmutter 1976; Rizzi 1976; a.o.), as is typically considered 
for infinitives of Italo-Romance dialect in contact with GRI and GRE, i.e. Salentino and 
Calabrian, as well as for GRI and GRE (cf. Calabrese 1993, 1997; Ledgeway 2015; a.o.). In 
alternative, GRI and GRE infinitives will be treated as lexical exponents that inherit a specific 
set of morphosyntactic features, amongst which imperfective aspect. The framework that will 




18.00-18.30 Adaptation of borrowings and the feature of gender:  
What can gender tell us about the native linguistic system? 
 
Makri Vassiliki1, Gogo Katsouda2 & Nikos Koutsoukos3 
University of Patras1, Academy of Athens2 & Université catholique de Louvain3 
 
Background. The term borrowing traditionally refers to the process of the insertion of a 
structure or a form from a source language (SL) to a recipient language (RL) (Poplack & 
Sankoff 1984). During this process, adaptation entails the formal integration of words into the 
new system and represents an attempt from the part of the speaker to bring deviant words 
more in line with it (Van Marle 1994; Ralli 2011, 2012). At this juncture, when the RL has a 
gender system, adaptation requires that loanwords be assigned to the several grammatical 
gender classes which are discernible in the borrowed system (Haugen 1950). In this view, the 
insertion of elements from another language into Greek calls for their obtaining a gender 
value even in case they remain uninflected (Anastassiadis-Symeonidis 1994).  
Data. We draw data from three Greek varieties, i.e. Corfiot, Cephalonian and Cytherian 
(Κatsouda forthcoming) (dialectal group of Heptanesian). All of them have been heavily 
influenced by Romance varieties (Venetian and Standard Italian). As shown by the dialectal 
data listed in the Appendix, loan nouns undergo full nativization in terms of gender 
assignment.  
Research questions. The questions that arise are: (i) What is the role of phonology in the 
integration of borrowed nouns? (ii) Does the feature [+/-animacy] operate as an activator of 
gender assignment? (iii) Do semantically related words (semantic equivalents) in the RL 
influence significantly the gender choice? (iv) Do these systems show a similar behaviour in 
the integration of loanwords?  
Results. The examination of the data shows that: (i) Phonological compatibility of the ending 
items ordains gender choice (and choice of the inflectional class), (ii) There is pervasiveness 
of neuter when the inanimate feature transpires, (iii) The overall behavior of native words 
impacts on gender assignment to loan nouns, (Makri 2016, Makri et al 2013) and (iv) The 
cross-examination of the systems in terms of the integration of foreign nouns reveals a 
congruent linguistic comportment of the Heptanesian system, notwithstanding the 




considerable spatial distance between the islands in which the dialects are spoken (Cephalonia 
and Corfu are in the Ionian Sea whereas Cythera lies opposite the south-eastern tip of the 
Peloponnese peninsula). The last point bears on the dialectological research since it shows 
that -contrary to the prevailing opinion- the three varieties may share some common 
grammatical characteristics which allows us to group them together.        
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Appendix 
Corfiot-Cephalonian (RL)  Romance (SL) 
a.  
infermieris.MASC ‘nurse.man’  infermiere.MASC 
petsedas.MASC ‘broke’   pezzente.MASC ‘beggar’ 
fjoro.NEU ‘flower’   fiore.MASC  
difeto.NEU ‘flaw’    diffetto.MASC  
b.  
avaria.FEM ‘damage’   avaria.FEM 
kumerci.NEU ‘commerce’   commercio.MASC 
c.  
agoli.FEM ‘corner’    angolo.MASC 
negotsia.FEM ‘transactions’  negòzio.MASC ‘deal’ 
 
Cytherian (RL)      
a 
siγuradoros.MASC ‘guarantor’  segurador.MASC 
fjotsos.MASC ‘godchild’  fiozzo.MASC 
tzakoles.PL.FEM ‘excreta’  zacole.PL.FEM 
faraoni.NEU ‘guinea hen’  faraón.MASC 
takuino.NEU ‘wallet’    tacuin.MASC 
b.  
provedza.FEM ‘wet weather’  provenza.FEM 
tolí.NEU ‘small table’   tolín.MASC 
c. 
babarola.FEM ‘bib’   bavaról.MASC 
γritzoles.FEM.PL ‘concerns’  grisolo.MASC 
____________________________________________________________________ 




18.30-19.00  Η µορφή και η λειτουργία του υπερσυντέλικου  
στις νεοελληνικές διαλέκτους 
 
Τσολακίδης Συµεών, Δήµητρα Μελισσαροπούλου & Αγγελική Ράλλη 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
Ο υπερσυντέλικος είναι διαγλωσσικά αντιληπτός ως µια παρελθοντική και συντελική 
ρηµατική κατηγορία η οποία συνοψίζει δύο κύριες λειτουργίες: α) τη δήλωση του 
προτερόχρονου στο παρελθόν και β) την τρέχουσα συνάφεια στο παρελθόν η ερµηνεία 
καθεµιάς από τις οποίες εξαρτάται κυρίως από τα συµφραζόµενα. Μολονότι η εµφάνισή του 
συνδέεται µε την παρουσία του αορίστου και του παρακειµένου στα ρηµατικά συστήµατα 
των γλωσσών, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να διατηρείται ο υπερσυντέλικος, ενώ ο 
παρακείµενος να έχει χαθεί, ή µπορεί να εµφανιστεί υπερσυντέλικος χωρίς να εµφανιστεί στη 
συνέχεια και παρακείµενος (βλ. Dahl & Velupillai 2013). Κάτι παρόµοιο µε την τελευταία 
περίπτωση ισχύει εν µέρει και στις νεοελληνικές διαλέκτους, όπως έχει δείξει ο Τσολακίδης 
(2011). 
Αν και ο υπερσυντέλικος της Νέας Ελληνικής (ΝΕ) έχει µελετηθεί τόσο σε 
συγχρονικό όσο και διαχρονικό επίπεδο στο πλαίσιο της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας 
(βλ. ενδεικτικά Μόζερ 2009, Ψάλτου-Joycey 2012), µια συστηµατική δια-διαλεκτική 
προσέγγιση (για µεµονωµένα φαινόµενα ή διαλεκτικές περιοχές βλ. Τσολακίδης 2011 και 
Τσολακίδης, Μελισσαροπούλου & Ράλλη 2016) της εξέλιξης των δοµών του εξακολουθεί να 
αποτελεί ζητούµενο.  
Σε αυτό το πνεύµα, στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η διερεύνηση του 
υπερσυντέλικου στις νεοελληνικές διαλέκτους σε σύγκριση µε τα δεδοµένα τόσο της Κοινής 
Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ) όσο και άλλων γλωσσών (βλ. Μάρκου 2012 για τις βαλκανικές 
γλώσσες, Dahl & Velupillai 2013 για µια διαγλωσσική µελέτη), µε εστίαση στα ακόλουθα 
ερωτήµατα: 
Α. Ποια διαφορετικά δοµικά σχήµατα αποτυπώνουν τη λειτουργία του υπερσυντέλικου στις 
διαλέκτους και ποια είναι η γεωγραφική τους κατανοµή;  
Εκτός από το δοµικό σχήµα της ΚΝΕ, µε το συνδυασµό του παρατατικού του βοηθητικού 
ρήµατος και του άκλιτου ρηµατικού τύπου (παράδειγµα 1), οι νεοελληνικές διάλεκτοι 
εµφανίζουν (και) άλλα δοµικά σχήµατα (παραδείγµατα 2α,β,γ), το εύρος, η λειτουργία και η 
γεωγραφική κατανοµή των οποίων δεν έχει τύχει ακόµη συστηµατικής διερεύνησης. 
 
(1)‘içe                 ‘δoci 
     have.3SG.PST  give.ΙΝF.PERF 
     “είχε δώσει”             Μέτσοβο Ηπείρου 
 
(2)α.‘spiri                  ‘exune              ‘cini? 
         sew.INF.PERF     have.1PL.PRS    those 
        “Έχουνε σπείρει εκείνοι;”             Πελοπόννησος 
     β. 'isen                    du          mili'mena 
         have.3SG.PST      to him    speak.PPL.NOM/ACC.PL 
         "του είχε µιλήσει"                 Δωδεκάνησα 
      γ. 'ixa                        na 'maθo            pos   'irten 
          have.1SG.PAST     learn.1SG.SBJV   that    he came 
          "Είχα µάθει ότι ήρθε"           Τυλληρία και Τσακκίστρα Κύπρου 
 
Β. Πώς θα µπορούσε να ερµηνευθεί η παρατηρούµενη ποικιλία και σε τι είδους 
συµπεράσµατα θα ήταν δυνατόν να µας οδηγήσει σε σχέση µε την εξέλιξη και την προέλευση 




της δοµής του νεοελληνικού υπερσυντελικού α’; Για παράδειγµα, θα µπορούσε να ερµηνευτεί 
ως το αποτέλεσµα διαφορετικών βαθµών µορφολογοποίησης της ελληνιστικής δυνητικής 
δοµής [ΕΙΧΑ+απρφ.] από την οποία δεχόµαστε ότι προέκυψε ο νεοελληνικός 
υπερσυντέλικος;  
Γ. Ποιες είναι οι λειτουργίες του υπερσυντέλικου στη διαλεκτική ποικιλία της ΝΕ; 
Στην ΚΝΕ ο υπερσυντέλικος δηλώνει όχι µόνο το προτερόχρονο ή την τρέχουσα συνάφεια 
στο παρελθόν αλλά φαίνεται να λειτουργεί και ως απόλυτα παρελθοντικός χρόνος, όπως 
δηλαδή και ο αόριστος (Ψάλτου-Joycey 2012), ενώ στις σύντοµες περιγραφές του 
υπερσυντέλικου σε µερικές διαλεκτικές µελέτες αναφέρεται µόνον η δήλωση του 
προτερόχρονου στο παρελθόν. Εποµένως, ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας θα 
είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι λειτουργίες του υπερσυντέλικου στις νεοελληνικές 
διαλέκτους παρουσιάζουν ή όχι αποκλίσεις από αυτές του υπερσυντέλικου της ΚΝΕ. 
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Ethnolects. Where language contact, language acquisition and dialect variation meet 
 
Frans Hinskens  
Meertens Instituut & Vrije Universiteit Amsterdam 
 
 
Ethnolects are language varieties which originated in specific ethnic groups, initially as L2 
systems. This talk presents the study of Dutch ethnolects in broad outline and in a historical 
perspective, discussing briefly a number of ethnolects that have emerged (and sometimes 
disappeared again) in the past. 
The presentation goes on to describe the main research questions, the methodology, 
the data and a number of the results of our ‘Roots of Ethnolects’ project, which has been 
carried out for ten years now at the Meertens Instituut (Amsterdam) and Radboud University 
(Nijmegen). The project focuses on ethnolectal variation in present-day Dutch. For the 
research, interactional speech data (from 160 one hour conversations) as well as individual 
speech data were collected among 10-12 and 18-20 year old male adolescents with bi- or 
multilingual Turkish-Dutch, Moroccan-Dutch and monolingual non-immigrant Dutch 
backgrounds, who were all born and raised in the Dutch cities of Amsterdam or Nijmegen. 
The cities, which both have multicultural demographic profiles, are located in different dialect 
areas. 
The presentation will focus on variation in the realization of the Dutch voiced coronal 
fricative /z/, of the front unrounded diphthong /ɛi/ and of the /ɑ/-/a/ contrast. Additionally, the 
variation in the expression of grammatical gender, both in determiners and in adnominal 
inflection, will be discussed. 
In principle, the findings from the analyses in these four areas helps address questions 
of three different types: 1/ to which extent is the variability rooted in substrates, in processes 
of L2 acquisition of the first generations of migrants, and in surrounding endogenous non-
standard varieties? 2/ What is the place of ethnolectal variation in the verbal repertoires of the 
speakers? Has it acquired a stylistic role? 3/ Does the usage of ethnolectal features flag non-























10.00-10.30 Interaction of phonological and morphological constraints  
in vowel adaptation of Turkish loanwords 
 
Ioanna Kappa 
University of Crete 
 
In this study will be examined the adaptation of Turkish loanwords in Greek and specifically 
the adaptation of non-native vowels and the variation observed in their realization in the 
Greek dialects. The Greek phonological system includes the 5 primary vowels /i, e, u, o, a/, 
whereas the Turkish one has 8 vowels: /i-ü, e-ö, ɯ-u, o, a/ (Zimmer & Orgun, 1999:155; 
Göksel & Kerslake, 2005:9). Three of the Turkish vowels, namely /ü /, /ö/, /ɯ/, are not 
present in the native Greek, therefore they have to be repaired in order to match the Greek 
phonological system, see data (1-4) drawn from Ksanthinakis (2000). 
  
      Turkish Greek   Gloss 
1) [ü] → [u] [müšte´ri] [muste´ri-s]  client/buyer (Masc. Nom. Sg) 
2) [ö] → [o] [dört]  [´dort-i]  four (Neu. Nom. Sg.) 
3) [ɯ]→ [u]  [va´kɯf] [va´kuf-i]  estate offered to a monastery  
4) [ɯ]→ [i] a)  [ka´dɯ] [ka´ti-s]   *[ka´tu-s]  Muslim judge (Masc.Nom. Sg.) 
      b)  [ja´pɯ] [ja´pi]      *[ja´pu] skeleton building (Neu.Nom.) 
 
RESEARCH QUESTIONS: (i) Which factors influence the repair of Turkish vowels and (ii) 
which constraints determine the attested variation in vowel repair in (3) vs. (4 a, b)? 
CLAIMS: The Greek dialectal data support the view that the loanword adaptation from Turkish 
is restricted by the language-specific structural and grammatical constraints. 
  (i) We assume that phonological factors and not the perceptual ones influence the 
loanword adaptation (e.g. LaCharité & Paradis, 2005, a.o.). If the perceptual factors would 
play a role, then the Turkish vowels [ü], [ö] should be realized as [-back, -round], i.e. as [i], 
[e] respectively, which are acoustically the closest sounds, but this is not the case. When a 
repair must be made, then Greek will choose a segment that most closely resembles the 
original one in terms of auditory salience and similarity (Steriade, 2001; Kenstowicz, 2007). 
We assume that rounding is auditory more salient; the visual cues of rounding may also play a 
role (Yip 2006:964). The [±high] feature of Turkish vowels is faithfully preserved in Greek; 
the change of the latter vowels is a categorical/phonemic one and they are minimally repaired 
(Preservation Principle, Paradis & LaCharité, 1997) by the language-specific constraint 
[α back, α round] for acceptable feature combination for Greek vowels which prohibits the 
realization of Turkish front, round vowels in (1, 2).  
 (ii) We claim that the variation attested in the adaptation of Turkish [ɯ] in (3) vs. (4a/b) is 
domain-dependent and it is driven by different domain-specific constraints, namely:  
(a) word initially or internally is driven by the phonological constraints of Greek (1-3),  
(b) word-finally is driven by the morphological constraints for gender assignment, which 
override the phonological ones, i.e. [ɯ] has to be realized as [i] due to the morphological 
requirement for the inflectional ending [-(i)s] in Masc. (4a) and [-i] in Neu. (4b). In Greek, the 
gender assignment for the Turkish loanwords is MASCULINE if [+human] and NEUTER if [- 
human] and the inflectional endings [-is] and [-i] respectively seem to be the default ones (e.g. 









10.30-11.00 Methodological principles of Mišótika Cappadocian data collection 
Vassalou Nicole1, Dimitris Papazachariou1 & Mark Janse2 
University of Patras1 & Ghent University2 
This paper discusses the methodological principles and tools that will be used in our study of 
the vowel system of Mišótika Cappadocian. This study will be based on the collection of 
recordings of native speech from Cappadocian refugee communities in prefectures of Kilkis, 
Larisa, Kavala, Chalkidiki and Alexandroupoli, where there are still native speakers of 
different age groups.  
In this paper, we focus on the comparison of the methodological principles. In particular, we 
consider the importance of applying ethnographic with experimental methods in order to 
collect data of conversational and elicited speech. The point is that the combination of the two 
types of speech must accomplish ‘ecological validity’ (Post & Nolan, 2012), that is, speech 
recordings should be a sample of natural speech communication in register with dialectal 
authenticity. According to Kainada & Baltazani (2013), linguists doing dialectal fieldwork 
should use a combination of conversational speech and tightly controlled speech tasks. They 
claim that both can elicit representative dialectal speech, provided we avoid informants’ 
accommodation to the dominant standard variety. 
For this reason, the recording of native speech will take place in two phases. Each phase is 
aimed to produce different results.	 The first phase will focus on ethnographic fieldwork with 
recordings of casual conversations. The target is to conduct spontaneous dialectal speech, 
since conversational speech provides the most naturally uttered and representative dialectal 
data. 
The second phase of data collection will be conducted following experimental methods. The 
tasks will be constructed so as to guide the informants to be accommodated to the variety 
under investigation (Kainada & Baltazani, 2013). We will apply naming and perceptual 
experiments as well. On the one hand, we would like to examine how the informants produce 
a list of words with the target vowels in differential metrical contexts. On the other hand, we 
want to identify how the native speakers of Mišótika perceive the dialectal differences that the 
current vowel system has undergone, as a result of linguistic change and language contact 
either with Standard Modern Greek or with other dialectal varieties. Moreover, the 
appropriate stimuli of the tasks will be based on our previous findings about the vowel system 
of Mišótika.  
To conclude, this paper compares the combination of ethnographic and experimental 
principles in the same study. It is essential that targeted experiments are implemented to 
approach specific dialectal phenomena, but at the same time the collection of casual 
conversations constitutes the first step for carrying out a larger and more in-depth study of the 
Mišótika vowel system. 
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11.30-12.00 Η Αποβολή των Άτονων /i/ και /u/ στη Διάλεκτο του Αγρινίου 
 
Κατσαντά Ξανθή 
Φιλόλογος - Δικηγόρος 
 
Η εργασία αυτή εξετάζει την αποβολή των άτονων φωνηέντων /i/ και /u/ στην Αιτωλική 
διάλεκτο όχι µόνο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε εµπειρικό επίπεδο (Κοντός 1988, Μικρός 
1999) µε καταγραφή και ανάλυση προφορικών συνεντεύξεων 48 οµιλητών. Οι τελευταίοι 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στο Αγρίνιο ενώ και η πλειοψηφία των γονιών τους προέρχονταν 
από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού του 2014 και αναλύθηκαν συνολικά 7.147   φωνολογικές λέξεις. Τα φωνολογικά 
ερωτήµατα που εξετάστηκαν ήταν: α) αν σηµειώνεται αποβολή των άτονων /i/ και /u/ στο 
άρθρο, β) αν παρατηρείται εµφάνιση τεσσάρων ή και πλέον διαδοχικών συµφώνων και γ) 
ποια είναι τα τετρασυµφωνικά συµφωνικά συµπλέγµατα που θα προέκυπταν µετά την 
αποβολή αυτών (βλ. και Κοντός 1988). Οι κοινωνιογλωσσικές παράµετροι που ελήφθησαν 
υπόψη αφορούσαν την ηλικία, το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο. Η στατιστική ανάλυση 
των τελευταίων (Barrtlett’ s test, Anova (Bonferroni)) κατέδειξε ότι ως προς την αποβολή 
των άτονων /i/ και /u/ υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης ενώ 
αναφορικά µε το φύλο οδηγούµαστε σε πιο σύνθετες διαπιστώσεις. Με βάση την ηλικία 
φαίνεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά στην αποβολή των /i/ και /u/ από τους νέους 
οµιλητές σε σχέση µε τους µεσήλικες και τους ηλικιωµένους. Επιπλέον από την εξέταση της 
σχέσης εκπαίδευσης-φύλου τα αποτελέσµατα δείχνουν να µην υπάρχουν αποκλίσεις ανάµεσα 
στις οµάδες µε εξαίρεση τους άντρες λυκειακής εκπαίδευσης. Ως προς την σχέση 
εκπαίδευσης και ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι µεταξύ όλων των οµάδων λυκειακής εκπαίδευσης 
δεν σηµειώνεται κάποια διαφορά στην αποβολή των άτονων /i/ /u/ µε κάποιες ενδιαφέρουσες 
εξαιρέσεις στην αποβολή του /u/. Η ανάλυση της σχέσης φύλου και ηλικίας έδειξε ότι οι 
νεότερες γυναίκες αποβάλλουν το /i/ περίπου το ίδιο σε σχέση µε τους οµήλικους τους άντρες 
και τις γυναίκες των άλλων ηλικιακών οµάδων, αλλά όχι σε σχέση µε τους ηλικιωµένους 
άντρες. Στους άντρες δε δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση µε βάση την ηλικία 
ενώ στην αποβολή του άτονου /u/ δεν εµφανίζεται καµία διαφοροποίηση. Περαιτέρω για τα 
φωνολογικά ερωτήµατα προέκυψε ότι η αποβολή των άτονων /i/ και /u/ στο θηλυκό άρθρο 
σχετίζεται µε τις πτώσεις. Σε σχέση µε την εµφάνιση τεσσάρων διαδοχικών συµφώνων µέσα 
στις φωνολογικές λέξεις παρατηρήθηκε ότι µπορούν -µετά την αποβολή των άτονων /i/ και 
/u/- να εµφανίζονται τέσσερα ή και πέντε διαδοχικά σύµφωνα (CCCC). Τα συµφωνικά 
συµπλέγµατα που εντοπίστηκαν εξετάστηκαν και ως προς τη θέση τους στην ιεραρχία της 
αντηχητικότητας. Η πλειοψηφία των συµφωνικών συµπλεγµάτων φαίνεται να µην εµφανίζει 
διάταξη σταθερά ανιούσας αντηχητικότητας χωρίς όµως αυτό να είναι καθολική τάση. Τέλος 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις που εκφράζουν οι οµιλητές για τον τρόπο 
κατασκευής του γλωσσικού στερεοτύπου για τη συγκεκριµένη ποικιλία (Preston 1993). 
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12.00-12.30 The Cretan fall: an analysis of the declarative intonation melody 
in the Cretan dialect 
 
Baltazani Mary & Evia Kainada 
University of Oxford & Aristotle University of Thessaloniki 
 
The recent rise of interest in intonational variation (e.g., Grabe et al. 2000; Arvaniti & 
Garding 2007; Ladd et al. 2009; Leemann & Zuberbühler 2010) provides insights into two 
directions: descriptively it showcases intonational differences among dialects of a language; 
theoretically, it uses these differences as probes on the typology and phonology of intonation. 
Greek still lacks substantial research on cross-dialectal intonation differences. We present 
instrumental evidence for differences between Cretan Greek (CrG) and other Greek varieties 
(Standard Modern Greek (SMG), Cypriot Greek (CyG), Ipiros Greek (IG)) in the realization 
of broad focus declarative utterances.  
Our analysis, couched within the framework of Autosegmental-Metrical (AM) phonology, 
follows the guidelines of GRToBI (Arvaniti & Baltazani 2005). Our corpus contains ten hours 
of spontaneous speech of 10 speakers from a rural area in the county of Heraclion, Crete (5M, 
5F X 1 hour each). Each speaker talks freely about personal experiences and their past.  
Broad focus declarative utterances end in a fall from high pitch which has been described 
as either H* L-L% or H*+L L-L% for SMG. This melody is shared by other Greek dialects, 
e.g. CyG and IG. CrG, however, employs a fall from a high pitch in declaratives which differs 
significantly from SMG. We analyse the nuclear pitch accent in CrG as H+L*. The difference 
between SMG’s H*+L and CrG’s H+L* resides on the location of the fall (Figure 1, right and 
left respectively); while for SMG the fall reaches the bottom of the speaker’s voice at the end 
of the accented syllable ([le] of [ti’lefono]), in CrG the fall is completed early in the accented 
syllable ([ɣa] of [me’ɣalos]) and for the rest of the accented syllable there is a low plateau, 
suggesting that the L tone is the head of the bitonal HL pitch accent. This creates a markedly 
and strikingly different tune from the other melodies of Greek, rendering it easily 
recognizable as Cretan. 
 
 
Figure 1. The H+L* fall in CrG (left) and the H*+L fall in SMG (right). 
What is the origin of this tune? Why does CrG differ from most Greek dialects which share 
the same nuclear pitch accent for broad focus declaratives? We argue that one possible reason 
behind this difference is contact with Italian during four centuries of Venetian occupation of 
Crete. Italian has the H+L* nuclear pitch accent for broad focus declaratives (e.g. Ladd 2008). 
Although language contact studies commonly discuss lexical or morphological influences, 
there are reports of intonation transfer between languages in contact that belong to different 


































Moreover, contact induced transfer of the steep fall (H+L*) is reported between Italian and 
Argentinian Spanish (Colantoni & Gurlekian 2004). 
Aside from its descriptive purpose, the present paper highlights how cross-dialectal studies 
of intonation can enrich our understanding not only of the typology and phonology of 
intonation, but also of the mechanisms of transfer between languages in contact. 
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12.30-13.00 Επιτονισµός της τσακωνικής: η µελωδία των πολικών ερωτήσεων 
 
Λιόσης Νικόλαος 
Ινστιτούτο Νεοελληνικό Σπουδών, Α.Π.Θ 
 
Ο επιτονισµός αποτελεί ένα από τα λιγότερο µελετηµένα φαινόµενα της φωνολογίας των 
νεοελληνικών διαλέκτων. Στην ανακοίνωση ελέγχεται στο πλαίσιο της Aυτοτεµαχιακής-
Mετρικής θεωρίας η υπόθεση εργασίας ότι ο επιτόνισµος της τσακωνικής διαφέρει από της 
ΚΝΕ, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τη µελωδία των πολικών ερωτήσεων (ΠΕ). Η υπόθεση 
στηρίζεται σε τυπολογικά κριτήρια: η πολική ερωτηµατικότητα σηµειώνεται διαγλωσσικά µε 
την προσθήκη ενός ερωτηµατικού στοιχείου (µορίου, λέξης, φράσης) σε συγκεκριµένη θέση, 
µε αλλαγές στη σειρά όρων, µε την εµφάνιση ανοδικής καµπύλης στο µεταπυρηνικό µέρος 
µιας φράσης (Nespor 1999:246-8). Παρότι µια γλώσσα µπορεί να εφαρµόζει µια ή 
περισσότερες από τις παραπάνω δυνατότητες, η τσακωνική είναι η µόνη νεοελληνική 
ποικιλία που χρησιµοποιεί και την αντιστροφή (µεταξύ ρήµατος και αντωνυµικού ή/και 
βοηθητικού κλιτικού) ως συντακτικό µηχανισµό απόδοσης της ερωτηµατικότητας (Liosis 
2015). Διαπιστώνεται ότι στις αντεστραµµένες πολικές ερωτήσεις (ΑΠΕ) της τσακωνικής η 
µελωδία διαφέρει συστηµατικά ως προς τη θέση του προσωδιακού πυρήνα: το πυρηνικό 
επιτονικό ύψος (ΠΕΥ) φαίνεται ότι ευθυγραµµίζεται όχι µε το ρήµα, όπως ισχύει εξ ορισµού 
για τις ΠΕ της διαλέκτου (και της ΚΝΕ), αλλά µε το δεξί άκρο της ερώτησης, όπως ισχύει εξ 
ορισµού για τις δηλώσεις της διαλέκτου (και της ΚΝΕ). Οι ΑΠΕ ταυτίζονται ως προς το 
χαρακτηριστικό αυτό µε µη-αντεστραµµένες ΠΕ στις οποίες η διατήρηση του κλιτικού 
προρηµατικά οφείλεται στην παρουσία τονισµένων αρκτικών ερωτηµατικών µορίων όπως το 
mi(n) / mípos ή το ba tse ‘µπας και’. (Πρβ. Baltazani 2007, όπου διαπιστώνεται στην ΚΝΕ η 
ίδια συσχέτιση ανάµεσα στις απλές ΠΕ και σε αυτές µε το µήπως). Το συµπέρασµα είναι ότι 
η συντακτική αντιστροφή και τα ερωτηµατικά µόρια λειτουργούν ως φανεροί δείκτες 




ερώτησης και άρα επιτρέπουν στο ΠΕΥ να διατηρήσει στις αντίστοιχες ερωτήσεις την εξ 
ορισµού ευθυγράµµιση που έχει στις δηλώσεις. Τα πειραµατικά δεδοµένα δείχνουν τέλος την 
ύπαρξη ανιχνεύσιµων διαφοροποιήσεων και στη συσχέτιση του φραστικού τόνου Η- µε 
συγκεκριµένες συλλαβές: οι ΠΕ της διαλέκτου φαίνεται πως δεν εναρµονίζονται απόλυτα µε 
τη γνωστή θώρηση των Arvaniti, Ladd & Mennen (2006) ότι η πρώιµη εστίαση στις ΠΕ της 
ΚΝΕ συµπαρασύρει ως την τονισµένη συλλαβή της τελευταίας λέξης τον φραστικό τόνο που 
διαφορετικά συµπίπτει µε το δεξί άκρο της ερώτησης.  
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14.30-15.00 Comparing the vowel systems of Pontic and Cappadocian, as they are 
spoken today: Dialects in Contact in Greek environment 
Papazachariou Dimitris 
University of Patras 
 
The aim of this paper is to compare the acoustic characteristics of the vowel systems of two 
dialectal varieties, a Pontic and a Cappadocian variety.  Both varieties are spoken in Northern 
Greece, by descendants of refugees who settled in Greece following the Asia Minor war. 
More specifically, the Pontic variety is spoken in a village near Florina, which has its origins 
in the town of Argiroupolis of Pontos, and the Cappadocian variety is spoken in a village near 
Kilkis, in a community with origins from Misti of Cappadocia. 
 Earlier descriptions of Pontic and Cappadocian showed remarkable similarities 
between the two varieties, as Pontic was attested (Papadopoulos 1953) to have nine vowels –
i.e. [i, y, e, œ, æ, a, o, u, ɯ]-, whereas Cappadocian (Dawkins 1916) had eight vowels –i.e. [i, 
y, e, œ, a, o, u, ɯ]. On the other hand, other researchers (Janse 2015) have underlined these 
similarities describing Pontic as the northern end of the Cappadocian continuum. 
Our study focused on the analysis of the casual speech of eight informants, between 
the ages of 78 and 84, four from each group of origin. As our analysis will show, there is an 
obvious shift of these two varieties towards standard Modern Greek. In particular, both 
speech communities have developed a vowel system of six vowel sounds (i.e. [i, e, æ, a o, u]), 
through processes resembling leveling and reallocation. 
Could these processes indicate the emergence of a new Koine out of the Greek-origin, 
Asia Minor varieties of the immigrants? 
We argue that this is not the case, as the realization of the [æ] sound is a result of 
different processes in the two varieties. Nevertheless, our hypothesis is that both varieties 
have undergone independent processes of leveling, thereby moving towards the formulation 
of two independent new koines. 
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15.00-15.30 Lexical-Phonological-Phonetic interfaces in early Cypriot Greek speech 
	
Armostis Spyros, Kakia Petinou & Loukia Taxitari 
Cyprus University of Technology 
 
It has been shown that early lexical development is affected in various ways by phonetic and 
phonological development (Stoel-Gamon, 2011). In the current investigation the aim was to 
examine dialect specific phonetic-phonological characteristics vis-à-vis lexical development 
in toddlers acquiring Cypriot Greek. 
To that end, we conducted a longitudinal study of typically developing toddlers at age levels 
24, 28, 32, and 36 months. Data analysis of spontaneously produced speech samples included 
the number of different sounds produced (overall and at different word positions) as well as 
the accuracy of word-initial onset production; errors were investigated in terms of onset 
deletion and regressive assimilation. Furthermore, lexical production data were measured on 
the basis of parentally reported checklists. 
Statistical analysis of preliminary data revealed a significant positive correlation between 
number of words produced and total number of sounds produced overall and also specifically 
at word-initial position. Moreover, the total number of words produced positively correlated 
with the percentage of correctly produced word-initial onsets. These findings suggest a 
synergistic relationship among phonetic, phonological and lexical skills at early stages of 
language development. The direction of this relationship will be discussed. 
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15.30-16.00 «Κάχε πουλλίν έσσιει τη συντυσσιά του, εµείς έχουµε κκυο συντυσσιές» 
[every bird has its own voice, we have two voices]:  
Social network theory, language use and ethnolinguistic vitality among 
Greek-speaking Turkish Cypriots in Cyprus 
 
Ioannidou Elena & Theoni Neokleous  
University of Cyprus 
 
The paper utilizes the sociolinguistic approach of social networks (Milroy, 1980, 2002) to 
investigate the linguistic repertoires of the community of Turkish Cypriots who use Cypriot 
Greek as their mother tongue. The analysis capitalizes on the linguistic description of the 
variety, as well as on the communicative/functional and the symbolic value of the Greek 
language within this community.   




The unique characteristic of this group of Turkish Cypriots is that they have Cypriot Greek, 
and not the language of their affiliated group (i.e. Turkish), as a home language. It has been 
argued that, historically, this subgroup derived from “linobambakoi” (Sayar & Percival, 1943; 
Constantinou, 2007), Cypriots who practiced a combination of both religions (Killoran, 
1998), or Christians who converted to Islam during the Ottoman period (Dietzel & Makrides, 
2009). Yet, the group is now fully immersed in the Turkish Cypriot community and the only 
differentiating marker from other Turkish Cypriots is the use of Cypriot Greek (Romeika) in 
various domains of their lives. 
 
The approach of social networks was chosen as the most suitable methodological tool that 
enable us to approach the members of the community and investigate their use of Cypriot 
Romeika, an issue with various connotations both within and outside the community. Thirty–
five Turkish Cypriots, both male and female, from three age groups participated in our study 
and were located through the approach of social networks as follows: social and family 
networks of Turkish Cypriots were created, by locating “key informants” and then expanding 
the network around friends and family. The participants were located in the northern part of 
the island, although their families used to reside in various geographical areas across Cyprus. 
In this way, eight networks of people who share similar language experiences but from 
different perspectives were built, each of which is linked to distinct geographical areas. 
 
From the linguistic analysis of the spoken corpus it emerged that the variety used by Turkish 
Cypriots exhibited,  
a) basilectal phonological (e.g. allophony between [θ]/[γ] and [x], affricate gemination) and 
morphological phenomena (e.g. the morpheme e– in (+PAST) verbal forms, suffixes –isko 
and –nde),  
b) lexical borrowing, and due to the long contact with the Turkish language, a number of 
phenomena (e.g. voicing of the initial syllable of a word beginning with a plosive, omission 
of prepositions) were persistent and could be attributed to language interference.   
 
In addition, from the sociolinguistic analysis conducted it became evident that there were 
strong correlations as regards issues of identity and the active notion of the “Self” and 
“Other” on a communicative/functional and on a symbolic way. 
 
Finally, apart from the linguistic description and the sociolinguistic analysis, an effort is made 
to investigate whether each social-geographical network shared distinct linguistic features. 
This constitutes a first attempt to revisit the issue of geographical isoglosses within Cyprus 
and internal variation in Cypriot Greek. 
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16.30-17.00      CySlang, το λεξικό της κυπριακής αργκό 
 
Μαριάννα Κατσογιάννου & Χαράλαµπος Χριστοδούλου 
Πανεπιστήµιο Κύπρου 
 
Η κυπριακή λεξικογραφία έχει το προνόµιο να διαθέτει πλουσιότερη παραγωγή σε σύγκριση 
µε τις άλλες νεοελληνικές διαλέκτους (βλ. Katsoyannou 2006, Κατσογιάννου 2010), 
παρουσιάζει ωστόσο σηµαντικά µεθοδολογικά κενά τα οποία, µεταξύ άλλων, αφορούν την 
εξέταση πτυχών της οµιλούµενης κυπριακής διαλέκτου που παραµένουν στην αφάνεια, αλλά 
και τη δηµιουργία και χρήση σύγχρονων λεξικογραφικών εργαλείων, όπως οι βάσεις 
δεδοµένων. Το διαδικτυακό λεξικό cySlang [siˈslaŋg] (www.cyslang.com) φιλοδοξεί να 
καλύψει ένα µέρος αυτών των κενών, µελετώντας και παρουσιάζοντας το λεξιλόγιο της 
κυπριακής αργκό. Η αργκό µπορεί να οριστεί καταρχήν ως ένα αρνητικά χαρακτηρισµένο 
υποσύνολο του λεξιλογίου, αποτελούµενο κυρίως από λέξεις και εκφράσεις που δεν 
θεωρούνται αρκετά ευπρεπείς για να εµφανιστούν στον επίσηµο λόγο, χρησιµοποιούνται 
όµως συστηµατικά στην καθηµερινή επικοινωνία, της οποίας αποτελούν σηµαντικό 
παράγοντα. Η κυπριακή αργκό εκτείνεται σε διάφορες περιοχές του λεξιλογίου, από τη 
γλώσσα των νέων µέχρι τις υπογλώσσες όπως η ποδοσφαιρική αργκό (που σπάνια συµπίπτει 
µε την επίσηµη ορολογία του αθλήµατος) ή οι κρυπτικοί κώδικες των φυλακισµένων. Το 
µεγαλύτερο όµως ενδιαφέρον για την έρευνα έχει η λεγόµενη κοινή αργκό: η κοινή αργκό 
αποτελείται από γλωσσικά στοιχεία, λέξεις και εκφράσεις, τα οποία, άσχετα από την 
προέλευσή τους, έχουν χάσει την αρχική κρυπτική τους λειτουργία και έχουν γίνει κοινό 
κτήµα των οµιλητών: ψάριν από τη στρατιωτική αργκό, σφογγάς τα από τη γλώσσα των νέων, 
κινέζος από την ποδοσφαιρική αργκό… 
Η καταγραφή, επεξεργασία και δηµοσίευση του λεξιλογίου έχει ξεκινήσει από το 2015 και 
σήµερα ο ιστοχώρος www.cyslang.com φιλοξενεί περισσότερα 1.300 λήµµατα, η 
πλειονότητα των οποίων δεν έχει καταγραφεί σε κανένα άλλο λεξικό. Ο ιστοχώρος δέχεται 
καθηµερινά περισσότερους από 1.200 (µοναδικούς) επισκέπτες, στους οποίους, µεταξύ 
άλλων, δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν νέα λήµµατα ή/και να σχολιάζουν ήδη 
υφιστάµενα, πετυχαίνοντας µε αυτό τον τρόπο τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση του 
λεξικού. 
Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται µία πρώτη παρουσίαση της µεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του λεξικού και των τεχνικών χαρακτηριστικών που 
υποστηρίζει ο ιστοχώρος. 
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16.30-17.00  Morphological contamination in dialectal Modern Greek:  





As is well known, the genitive plural has been expressed in all morphological paradigms of  
Modern Greek with the single morpheme -ων since the late contractions that took place in 
Archaic Greek (c. 6th c. BC). However, in a handful of Modern Greek dialects the 
morphology of accusative seems to have influenced the suffixes of genitive plural forms; for 
instance, in Cretan and a few other dialects of the southern Aegean (Dieterich 1908, 
Kontosopoulos 2008) the genitive plural of the third person pronoun is τως [<των(ε)] due to 
the influence of the accusatives µας, σας, τους. In other dialects, the phenomenon affects the 
genitive plural of the definite article (e.g. in southern Italy; Mergianou 2000). In some Corfiot 
varieties, the suffix -ώνες is used for all genders, e.g. σκύλωνες # Common Modern Greek 
σκύλων “of the dogs” (cf. Alexakis 2005), while in Samos, the Sporades and northern Euboea 
the suffix -ούνις [*-ών(ε)(ς)] is primarily used for neuter nouns, e.g. πιδιούνις # Common 
Modern Greek παιδιών “of the children” (Kretschmer 1905).  
 These changes are clear instances of contamination and do not reflect accusative-
genitive syncretism (cf. Mertyris 2013); according to Goddard (1989) and Hock & Joseph 
(2009: 163), the phenomenon of contamination involves non-systematic analogical changes 
that usually affect lexical or morphological forms with a synonymous, antonymous or ordinal 
relationship.  
 Thus, this presentation aims to examine the exact origin of these bizarre genitive 
forms that resemble accusatives and provide a systematic analysis of the convergent 
development of the different instances of morphological contamination in various dialects of 
the Greek-speaking world.  
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16.30-17.00  Ο πρώτος ηλεκτρονικός διαλεκτικός χάρτης στην Ελλάδα:  
      ο χάρτης της Λέσβου 
 
Ράλλη Αγγελική & Βάσω Αλεξέλλη  
Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
Η δηµιουργία διαλεκτικών χαρτών (dialectal maps) ξεκίνησε ήδη από το 19ο αιώνα (βλ. 
Chambers & Trudgill 1998) και πολλές χώρες διαθέτουν πλέον διαλεκτικούς άτλαντες, είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. 
     Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η παρουσίαση του πρώτου και, προς το παρόν, 
µοναδικού ηλεκτρονικού διαλεκτικού χάρτη για τα ελληνικά δεδοµένα, ο οποίος αφορά τη 
γλωσσική ποικιλία της Λέσβου. H υλοποίησή του εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράµµατος «Καταγραφή, µελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωµάτων της Λέσβου», µε 
επιστηµονική υπεύθυνη την καθ. Αγγελική Ράλλη, το οποίο χρηµατοδοτείται από τη Γενική 
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  
     Ο διαλεκτικός χάρτης της Λέσβου περιλαµβάνει συνολικά εβδοµήντα µία (71) περιοχές, 
στις οποίες εξετάζεται η παρουσία πενήντα δύο (52) γλωσσικών φαινοµένων, κατανεµηµένα 
σε τέσσερα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης (µορφολογία, µορφοσύνταξη, φωνολογία, 
λεξιλόγιο), ενώ για κάθε ένα από αυτά διατίθεται περιγραφή, ώστε να είναι άµεσα 
προσβάσιµα τόσο σε διαλεκτόφωνους όσο και σε µη διαλεκτόφωνους χρήστες. Τα 
αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν µέσω ερωτηµατολογίων αποτυπώνονται στο χάρτη 
µέσω συµβατικών ενδείξεων µε τις οποίες ο επισκέπτης πληροφορείται για την ύπαρξη και 
την ποσοστιαία εµφάνιση του κάθε φαινοµένου ανά περιοχή και συνοδεύονται από ηχητικά 
αρχεία προκειµένου να δίνεται µε ακρίβεια η προφορά του υπό εξέταση υλικού. 
      Το υλικό που αποτέλεσε τη βάση για την επιλογή των φαινοµένων αντλήθηκε από 
προφορικές πηγές του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστηµίου Πατρών 
καθώς και από γραπτά κείµενα σχετικά µε τη διάλεκτο (Αναγνώστου 1903˙ Σακκάρης 1940˙ 
Ράλλη 2016). Τα φαινόµενα ελέγχθηκαν µε ερωτηµατολόγια τα οποία διανεµήθηκαν σε 
τουλάχιστον 6 πληροφορητές από όλες τις υπό εξέταση περιοχές, οι οποίοι ήταν µόνιµοι 
κάτοικοι των υπό εξέταση περιοχών, άνω των εξήντα ετών, άνδρες και γυναίκες, µε χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο. 
     Ο διαλεκτικός χάρτης της Λέσβου είναι διαθέσιµος στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα και όλοι οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν µέσω διαδικτύου, από τον 
σύνδεσµο: http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr/?q=el/perioxes-raw&idiwma=39.  
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11.00-11.30    Greek in contact 
 
Baltazani Mary, Joanna Przedlacka & John Coleman 
University of Oxford 
 
The field of historical acoustic phonetic studies has become increasingly popular in the past 
decade, with most studies concentrating on segmental aspects of speech, especially vowels 
(see for example, Harrington et al. 2000; Hawkins & Midgley, 2005; Wikström, 2013). In this 
paper we present a new project that seeks to expand this line of inquiry by examining the 
diachronic development of intonation. We will investigate how contact between ethnic groups 
influences regional dialects, especially their intonation patterns. 
In the initial phase we focus on the comparison of the intonation patterns of Greek, 
Turkish and the Asia Minor Greek-Turkish contact varieties based on archival speech material 
recorded during the first decades of the 20th century. The choice of this particular place and 
time is motivated by the cohabitation and complex pattern of social interactions of Greek and 
Turkish ethnic groups, which gave rise to an intricate combination of linguistic features at all 
levels, including, very prominently, intonation. 
To date there have been a fair number of investigations on the syntactic, 
morphological and phonological levels of Asia Minor varieties from that period (among many 
others, Dawkins, 1916; Drettas 1997; Janse 1998; Karatsareas 2016; Mackridge, 1987; Ralli 
2012; Revithiadou et al 2012; Sitaridou, 2014; Tompaidis, 1988) but no phonetic 
investigation of speech has been attempted to our knowledge. 
Our method of investigation into how contact influences the intonation patterns of 
these regional dialects involves acoustic and statistical modelling of speech from the recent 
and distant past based on archival sound recordings. This is an exciting new avenue of 
research and is a current, ongoing focus of the (**** anonymised) Phonetics Laboratory 
research. This research agenda is methodologically and theoretically novel: traditional 
diachronic investigations assemble evidence for language change based on comparisons in the 
lexicon or the details of vowels and consonants, based on written sources or phonetic 
transcriptions. We focus instead on the (quantitative) acoustics of intonation, a pioneering 
direction in historical linguistics, to compare the intonation of the contact varieties with the 
one of Standard Greek and Turkish of the same period.  
We envisage three types of impact of this research. The first one will be to build a 
speech corpus: we will search disparate sources and gather hard to find materials for a 
database of archival recordings accessible to the research community. The second is 
methodological in nature: as explained above we attempt to apply novel methods to approach 
diachronic investigations. Finally, the third type of impact is theoretical in nature aiming to 
shed light to questions such as: What is the role of long-term language contact in intonation 
change? How long can the influences of one language on another last? What aspects of 
intonation are subject to variation? What is its rate of change? Is it subject to the same 
principles and processes that drive diachronic change of consonants and vowels, such as 
assimilation, deletion, epenthesis, metathesis, fortition and lenition?  
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11.00-11.30 Η παραγωγή των έρρινων φωνηέντων /ɛ/̃ και /ɑ̃/ της γαλλικής από 
οµιλητές της κυπριακής ελληνικής: φωνολογικές παρεµβολές της Γ1 
 
Kakoyianni-Doa Fryni, Monique Monville-Burston, Nathalie Christoforou & Spyros 
Armostis 
University of Cyprus & Cyprus University of Technology 
 
Η παραγωγή των έρρινων φωνηέντων αποτελεί µία από τις δυσκολίες κατά την εκµάθηση της 
γαλλικής ως ξένης γλώσσας, δεδοµένης της τυπολογικής σπανιότητας τέτοιων φωνηέντων 
(βλ. π.χ. Maddieson 2009) καθώς και της περιπλοκότητας που δηµιουργούν στο φωνηεντικό 
σύστηµα της γαλλικής (Coupé et al. 2010). Οι µαθητές της γαλλικής των οποίων η µητρική 
γλώσσα δεν περιλαµβάνει έρρινα σύµφωνα παράγουν τα γαλλικά έρρινα φωνήεντα µε 
διάφορους τρόπους: (αʹ) µε «συµφωνοποίησή» τους, δηλαδή µε ανάπτυξη ενός έρρινου 
συµφώνου µετά το έρρινο φωνήεν, π.χ. [ãn] (Detey et al. 2010, Lauret 2007)· (βʹ) µε 
απορρινικοποίηση, π.χ. [a]· και (γʹ) µε παραγωγή όντως έρρινων φωνηέντων αλλά 
διαφορετικής ποιότητας από το φωνήεν-στόχο, π.χ. [ɑ̃] ως πραγµάτωση του /ɛ/̃ (Kakoyianni-
Doa & Monville-Burston 2015). Οι πιο πάνω πραγµατώσεις µπορεί να συνδυάζονται µεταξύ 
τους ποικιλοτρόπως: για παράδειγµα, συχνά η απορρινικοποίηση συνδυάζεται µε την 
ανάπτυξη ενός έρρινου συµφώνου, π.χ. [an]. 
Η παρούσα µελέτη εστιάζει στην παραγωγή των γαλλικών φωνηέντων /ɛ/̃ και /ɑ̃/ από 
φυσικούς οµιλητές της κυπριακής ελληνικής, οι οποίοι φοιτούσαν στο Τµήµα Γαλλικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Συγκεκριµένα, διενεργήσαµε έρευνα µακράς διαρκείας 
σε δύο στάδια: (αʹ) κατά το 2ο έτος των προπτυχιακών σπουδών τους, όπου βρίσκονταν σε 
επίπεδο A2–B1· και (βʹ) κατά τη φοίτησή τους σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, όπου 
βρίσκονταν σε επίπεδο B2–C1. 
Τα αποτελέσµατα δεν κατέδειξαν σηµαντική βελτίωση στην παραγωγή των /ɛ/̃ και /ɑ̃/ 
ανάµεσα στα δύο στάδια. Η σωστή παραγωγή τους εξαρτάτο από το άτοµο, τη θέση στη λέξη 
και πιθανόν τη συχνότητα χρήσης της λέξης. Η ποιότητα των φωνηέντων πολλές φορές 
συνέπιπτε µε το κεντρικό [ɐ] της ελληνικής, ειδικά για το /ɛ/̃. Επίσης, όπως αναµενόταν, 
συχνά ένα πρόσθετο έρρινο σύµφωνο εµφανιζόταν φωνητικά µετά τα υπό εξέταση φωνήεντα. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρόλο που δεν προφερόταν κάποιο έρρινο σύµφωνο, αυτό υπήρχε 
ωστόσο φωνολογικά, αφού προκαλούσε διπλασιασµό του επόµενο εξακολουθητικού 
συµφώνου κατά τους κανόνες της κυπριακής φωνολογίας. Ο εντοπισµός τέτοιων 




παρεµβολών της Γ1 φωτίζουν αθέατες όψεις του τρόπου αναπαράστασης φωνηµάτων της Γ2 
στη διαγλώσσα των µαθητευοµένων. 
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11.00-11.30  Perception of vowels across Greek dialects 
 
Lengeris Angelos 
University of Kent 
 
While many studies have shown that the acoustic characteristics of vowels in a language may 
differ across dialects (e.g. Clopper et al. 2005), research on the perception of vowels is very 
limited. With respect to Greek, previous work has examined vowel perception in the standard 
(SMG) variety, showing that vowels are well separated from one another (Botinis et al., 1997; 
Haws & Fourakis, 1995). 
This study examined the perceptual spaces of SMG and two regional dialects, namely 
Cretan Greek (a Southern dialect) and Kozani Greek (a Northern dialect). Ten native speakers 
(5 female, 5 male) from Athens, Crete and Kozani were tested (30 participants in total, mean 
age = 62 years). Participants followed a method-of-adjustment procedure (Evans & Iverson, 
2007) whereby they chose best exemplar locations (prototypes) for the five Greek vowels /i, 
e, a, o, u/ in a 5-dimensional space that included F1 and F2 formant movement (i.e. onset and 
offset of the F1 and F2 formant frequencies) as well as duration. The stimuli consisted of 
synthesized vowels in a naturally produced /pVta/ context (stressed on the first syllable) 
embedded in a carrier sentence Πες ___ ξανά ‘say ___ again’ spoken by a native speaker of 
their dialect. The synthesized stimulus set contained 109,374 vowels for each dialect. 
Participants were able to find their best exemplar locations of Greek vowels from the large 
available stimulus set after just 175 trials (35 trials for each vowel) in less than an hour. 
The results confirmed that Greek vowels are well separated in the perceptual space. At 
the same time, cross-dialectal differences were found in terms of (i) the precise positioning of 
vowels in the perceptual space, (ii) the distances between vowels, and (iii) the total space area 
covered by each dialect. For example, the SMG system was the most symmetrical and 
expanded system compared to the systems of Crete and Kozani and the best exemplar 
locations for /e/ and /o/ were closer to /a/ than to /i/ and /u/ in Crete compared to SMG and 
Kozani. The organisation of perceived vowel space therefore seems to be dialect-specific, a 
finding consistent with production studies (e.g. Clopper et al., 2005; Trudgill, 2009).  
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11.00-11.30  Phonological and morphological aspects of Rhodian Greek:  
A corpus-based study 
Nikolou Kalomoira & Katerina Frantzi  
University of the Aegean 
 
Rhodian Greek (RhoG) is a Dodecanesian variety that belongs to the south-eastern dialectal 
zone, presenting all the typical phonological and morphosyntactic features associated with 
this area. RhoG is spoken in the island of Rhodes and it is characterized by a number of 
archaic linguistic features that are still maintained at all levels of grammar (Browning 1969, 
Kontossopoulos 2000). In this study we examine the most salient phonological and 
morphological phenomena of present day RhoG that are not attested in Modern Greek, 
drawing on authentic speech data collected in three villages of the western part of the island, 
namely Ialyssos, Damatria and Kalavarda. For the purpose of this study, we have designed 
and compiled a corpus of 17.660 tokens based on fieldwork recordings elicited from a group 
of elderly speakers of the dialect (range 66-85 years). In order to explore the frequency of 
appearance of dialectal features, we have applied corpus linguistic techniques for the semi-
automatic extraction of the structures under investigation. These features include, for 
example, the deletion of intervocalic voiced fricatives (1), the palatalization and affrication of 
velar consonants before the front vowels /i/ and /e/ (Tsopanakis 1940) (2), the presence of 
geminates either word-internally (3a) or across word boundaries (3b), the retention of the final 
/–n/ (Newton 1972, Trudgill 2003) in the nouns, adjectives and verb forms (4), the 
preservation of the archaic 3rd person plural verbal inflectional suffixes /-usi(n)/ and /-asi(n)/ 
(5), the use of the syllabic augment /e-/ in the formation of past tenses (2b, 5b). All data 
below are taken from our corpus: 
 RhoG    Standard Greek    
(1) a. eléame   léɣame   ‘say-PAST.1PL’ 
 b. aerfós   aðerfós  ‘brother’ 
(2) a. ɣalatáɕi   ɣalatáci  ‘milk- DIMINUTIVE’ 
 b. etɕérðizes   cérðizes  ‘win-PAST.2SG’  
(3) a. níffi    nífi   ‘bride’ 
 b. en nomízo   ðe nomízo  ‘NEG think-PRES.1SG’ 
(4) a. íçen    íçe   ‘have-PAST.3SG’ 
 b. krasí n   krasí   ‘wine’ 
(5) a. kámnusi   kánun   ‘do-PRES.3PL’ 
b. efitévasi   fítevan   ‘plant-PAST.3PL’ 
 
The aim of a synchronic investigation of the reported dialectal phenomena is twofold. It is 
interesting from the descriptive view in order to determine the actual state of the 




contemporary RhoG dialect while it is still ‘alive’. From a methodological point of view, the 
present study contributes to the growing body of literature that employs the methodological 
tools of corpus linguistics to measure and model degrees of dialectal variation (Kolbe 2012). 
The use of computational techniques provides efficient, systematic and precise information 
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